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ABSTRAKT
Ky punim diplome trajton karakterizimin hidrik të pellgu të lumit Blinajë i cili
përfaqëson një nga zonat me burime ujit të pakta në territorit e Komunës së Lipjanit.
Pellgu i lumit Blinajë ndodhet në pjesën perëndimore të qytetit të Lipjani në një largësi
rreth 13 km. Nxitje për të ndërmarrë këtë studim; së pari ishte mungesa e punimeve të
shkruara të këtij lloji për këtë pellg ujor dhe së dyti autori i këtij punim është banor i
zonës së pellgut të lumit Blinajë dhe ka njohuri dhe përvoja të ndryshme lidhur me
zhvillimet të cilat kanë ndodhur në vijimësi në këtë pellg ujor. Punimi i prezantuar,
paraqet një punë intensive mbi tre vjeçare të autorit. Për të arritur qëllimin kryesor është
dashur të shfletohej një literaturë e gjerë si dhe një punë hulumtuese kërkimore
shkencore mbi ndërtimin gjeologjik, karakteristikat hidrogjeologjike, si dhe
hidrologjinë e pellgut të lumit Blinajë.
Pellgu i lumit Blinajë karakterizohet me tipin e relievit kodrinore-malor dhe fushor dhe
ka sipërfaqe prej 31 km2. Në hapësirën e pellgut dominon klima mesdhetare
kontinentale, me sasi të reshjeve mesatare vjetore prej 660 mm/vit. Temperatura
mesatare vjetore është 11.25 ºC. Rrjeti hidrografik përbëhet nga lumi Blinajë i cili është
lumi kryesor dhe një numër i konsiderueshëm i përrenjve me rrjedhje të përkohshme
dhe të përhershme. Prurjet dhe nivelet nuk tregojnë qëndrueshmëri gjatë gjithë vitit, ato
luhaten në varësi nga sasia e reshjeve që bije në zonën e pellgut. Prurjet më të mëdha
janë në pranverë dhe vjeshtë. Rrjedha vjetore mesatare e lumit Blinajë është 0.15 m3/s,
moduli i rrjedhjes vjetore për gjithë pellgun është 4.82 l/s/km2, ndërsa koeficienti i
rrjedhjes 0.22 . Ky punim jep një pasqyrë të aspekteve hidrike të pellgut të lumit Blinajë
të realizuar përmes metodave bashkëkohore të përpunimit, të gërshetuara me të dhëna
historike dhe të dhëna të viteve të fundit. Po ashtu ky punim përmban metodologji dhe
parime bazë të punës hulumtuese, kërkimore dhe shkencore në fushën e ujërave dhe si i
tillë konsiderojmë se përbënë një bazë të fortë për hulumtime dhe studime të më tejme
nga studiues të tjerë të cilët mund të avancojnë edhe më shumë problematika të veçanta
lidhur me burimet hidrike në pellgun e lumit Blinajë
Fjalët kyçe: Ujë, Lum, Pellg, Blinajë, Karakterizim, Hidrik.
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ABSTRACT
This thesis focuses on the hydric characterization of the Blinajë river pond which
represents one of the areas with scarce water resources in the territory of the
Municipality of Lipjan. The Blinajë River pond is located in the western part of the city
of Lipjan approximately 13 km away.
Encouragement to undertake this study; Firstly, the lack of written works similar to the
one presented for the particular water pond and the second reason is that the author of
this paper is a resident of the Blinajë river pond area and has different knowledge and
experiences regarding the developments that have occurred continuously in this water
pond. The thesis presented is a result of an intensive work conducted by the author in a
period of more than three years. A broad literature review and scientific research works
on geological construction, hydrogeological characteristics, as well as on the hydrology
of the Blinajë river pond had to be reviewed in order to achieve the main goal.
Blinajë river pond, an area of 31 km2, is characterized by the hilly-mountainous and
plain relief type. Along the pond area dominates the continental Mediterranean climate,
with an average annual rainfall of 660 mm/year. The average annual temperature is
11.25 °C. The hydrographic network consists of the river Blinajë which is the main river
and a considerable number of streams with temporary and permanent flow. Flows and
levels do not show consistency throughout the year, they fluctuate depending on the
amount of rainfall that falls in the pond area. The largest inflows are in spring and
autumn. The average annual flow of the river Blinajë is 0.15 m3/s, the annual flow
modulus for the whole pond is 4.82 l/s/km2, while the flow coefficient is 0.22. This
paper provides an overview of the hydraulic aspects of the Blinajë river pond carried
through modern processing methods, intertwined with historical data and data of recent
years. This paper also contains methodologies and basic principles of research and
scientific work in the field of water studies and as such we consider to be a strong basis
for further research and studies by other researchers who can further advance special
problems related to water resources in the Blinajë river pond.

Keywords: Water, River, Pond, Blinajë, Characterization, Hydric
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1 HYRJE
Ky punim diplome ka për qëllim të avancoj shkallën e njohurive në lidhje me
karakterizimin hidrik të resurseve ujore në pellgun e lumit Blinajë dhe njëkohësisht të jetë
bazë për hulumtime më të hollësishme në të ardhmen.
Punimi paraqet një përpjekje në zhvillimin e mëtejshëm të veprimtarisë kërkimore
shkencore në fushën e inxhinierisë së ujërave, hidrologjisë, hidrogjeologjisë dhe mjedisit
në pellgun e lumit Blinajë. Punim i paraqitur bazohet në të dhëna bibliografike, arkivore,
të dhëna të zhvilluara nga studime dhe projekte të ndryshme të kryera në dekadën e fundit
në zonën e gjerë të Pellgut të lumit Blinajë, pastaj bazohet në të dhënat gjatë periudhës së
realizimit të këtij punimi. Materiali faktik i paraqitur në këtë punim paraqet një shtrirje në
gjithë hapësirën e pellgut të lumit Blinajë duke përfshirë vrojtime në terren, matje,
analiza, përpunim dhe interpretim të të dhënave për burimet hidrike në këtë pellg. Kësisoj,
qëllimi i këtij punimi ka qenë të përcaktoj disa nga karakteristikat më themelore të
burimeve hidrike në pellgun e lumit Blinajë. Ky punim, në të cilin kemi trajtuar
karakterizimin e burimeve hidrike të pellgut të Blinajës, do të ndihmoj në zgjidhjen e
shumë detyrave teorike dhe praktike që lidhen ngushtë në këtë pellg. Interes të veçantë
në këtë punim i është kushtuar edhe cilësisë së ujërave nëntokësorë me qëllim të
përdorimit të tyre për ujë të pijshëm, ujitje etj. Kreu i cilësisë së ujërave nëntokësor
sigurisht që do të jetë me interes të veçantë jo vetëm nga aspekti i mbrojtjes së ujërave
por nga shfrytëzimi i tyre për qëllime të shumëfishta. Realizimi i kësaj teme do të ishte
bukur i vështirë të realizohej pa përkrahjen, mbështetjen dhe shkëmbimin e përvojave me
mentorin e këtij punimi Dr.sc. Hazir Çadraku, dhe kolegun MSc. Agron Shala, me të cilët
pata rastin të bashkëpunojë në realizimin e këtij punim të diplomës. Prandaj, shprehi
falënderimet më të sinqerta për ta dhe të gjithë ata që më përkrahen me përvoja,
eksperienca, sugjerime etj., në realizimin e kësaj teme të diplomës.
Pellgu i lumit Blinajë përfshin edhe sipërfaqen e VGJMV “Blinaja” ku brenda saj gjenden
33 liqene artificiale dhe 60 livadheve nga të cilat krijohen peizazhe të bukura dhe të
ndryshme të cilat e bëjnë këtë vend shumë atraktive dhe tërheqëse për studiues dhe
vizitorë dhe njëherit ofron kushte të volitshme për ekzistencën e shumë llojeve bimore
dhe shtazore. Zona e studimit ka sipërfaqe prej 31.1 km2. Brenda pellgut të lumit Blinajë
janë të lokalizuara rreth shtatë vendbanime me rreth 7,000 banorë. Dekadave të fundit
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banorët në këtë zonë janë duke u ballafaquar me probleme jashtëzakonisht të mëdha për
sa i takon sigurimit të ujit të pijshëm. Shumica e vendbanimeve në këtë zonë të pellgut të
lumit Blinajë furnizohen me ujë të pijshëm dhe kërkesa tjera nga puse private të hapur
jashtë çdo standardi teknik dhe sanitar. Puset janë të cekëta, thellësia mesatare e tyre është
12 m, ka disa puse të rralla të cilat kalojnë thellësinë mbi 25 metra (Çadraku H.,2016).
Burimet e ujit janë të pakta dallohen burimi i Currelit, Ymerit (i njohur si burimi i Jankut),
burimi i Çelisë, burimi i Dobërajës së Madhe dhe Kërçevës. Këto burime karakterizohen
me prurje nga 0.1 l/s deri 7 l/s., dhe ushqimi i tyre bëhet kryesisht për llogari të reshjeve
atmosferike. Vlerësohet se shumica e ujërave të pijshëm janë të ndikuara nga ndotja
antropogjene, ndotja bujqësore dhe ndotja që vjen nga rrugët e transporti etj.
Gjatë procesit të hartimit të kësaj teme janë mbledhur të dhëna dhe informacione mbi
kushtet klimaterike të pellgut, hidrologjinë, gjeologjinë, hidrogjeologjinë, pedologjinë
dhe mbulueshmërinë etj. Këto të dhëna janë përpunuar dhe analizuar mbështetur në
metodologji pune kërkimore shkencore. Në kuadër të të dhënave klimaterike u analizuan
temperaturat, reshjet, avullimi, lagështia e ajrit, ditët me diell etj., informacioni
hidrologjik u përpunua në lidhje me prurjet e ujit në lumin Blinajë, nivelet dhe shpejtësinë
e ujit. Po ashtu janë analizuar dhe llogaritur edhe parametrat hidrometrikë të lumit Blinajë
siç janë koeficienti i meandrimit të lumit, koeficienti i asimetrisë së lumit etj.
Ky punim diplome është realizuar përmes këtyre fazave:
 Studimin i literaturës shkencore mbi aspekte te vlerësimit sasior e cilësorë te
resurseve hidrike.
 Grumbullimi, sistemimi dhe analizimi i informacioneve hidrografike, hidrologjike,
gjeologjike dhe hidrogjeologjike për pellgun.
 Analizimi dhe përpunimi i materialit analitik dhe i vrojtimeve në terren duke
përdorur programet kompjuterike si Excel, ArcGIS etj.
 Karakterizimi sasior dhe cilësorë i ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë,
 Përcaktimi i sektorëve potenciale të pellgut ujëmbledhës të lumit Blinajës për
furnizimin me ujë të pijshëm dhe teknologjik.
 Vlerësimi i bilancit ujor dhe ballafaqimi me kërkesat për ujë në këtë pellg
 Evidentimi i burimeve (bujqësore, civile, etj) që ndikojnë në ndotjen e ujërave
sipërfaqësore e nëntokësorë në pellgun e Blinajës.
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1.1 Uji dhe karakteristikat e tij
Uji është komponimi kimik më i përhapur në natyrë dhe më i përdorshëm në të gjitha
fushat e veprimtarisë njerëzore. Përdorimi i ujit në industri, bujqësi dhe në aktivitetin e
përditshëm të jetës se njeriut është i domosdoshëm dhe i pazëvendësueshëm. Në industri
uji përdoret për përgatitjen e pezullive dhe tretësirave të ndryshme, si dhe për proceset e
larjes, kondensimit, ftohjes etj. Karakteristikat e veçanta të molekulës së ujit dhe aftësia
e shumë substancave në gjendje të ngurtë dhe të gaztë për tu tretur në ujë, bëjnë që
përdorimi i tij në industrinë kimike të jetë i pashmangshëm qoftë në proceset e ndryshme
kimike, qoftë edhe në operacionet sekondare që i shoqërojnë ato. Kërkesat për ujë dhe
furnizimi me ujë të pastër janë dhe do të jenë për një kohë të gjatë sfida jo të lehta së pari
për vendet në zhvillim, por edhe për ato me teknologji të avancuar (Haxhimihali. Dh,
2002). Uji është lëngu jetësor i planetit tonë. Kjo është thelbësore për biokiminë e të gjitha
organizmave të gjallë. Ekosistemet e tokës janë të lidhura dhe mirëmbahen nga uji. Ai
mundëson rritjen e bimëve dhe ofron një vendbanim të përhershëm për shumë lloje, duke
përfshirë rreth 8500 specie peshqish. Uji shërben si terren ushqyes ose vendbanim i
përkohshëm si p.sh. mbi 4200 llojeve të botës së amfibëve dhe reptilëve të njohura deri
më tani. Këto ekosisteme mjedisore ofrojnë mundësi për njerëzit në sigurimin e gjërave
të tilla si, peshqit, bimët për ushqim e ilaçe dhe produktet e drurit. Nga ana tjetër harmonia
e ekosistemeve ofron shërbime të tilla, si mbrojtje nga përmbytjet dhe përmirësimin e
cilësisë së ujit dhe biodiversitetit. Pra pa praninë e ujit në tokë jeta qoftë ajo bimore apo
shtazore do të ishte e pamundur. Si i tillë është e domosdoshme që sasi të mjaftueshme,
furnizimi i sigurt dhe i arritshëm duhet të jetë në dispozicion për të gjithë njerëzit.
Përmirësimi i qasjes me ujë të pijshëm dhe higjenikisht të sigurt mund të rezultojë në
përfitime të mëdha për shëndetin. Prandaj duhen bërë përpjekje të pareshtura për të arritur
cilësi sa më të lartë të mundshme të ujit pijshëm (WHO, 2008). Shumë njerëz luftojnë për
të konsumuar ujë të pastër dhe të sigurt për shëndetin. Një furnizim me ujë të pastër dhe
të trajtuar për çdo shtëpi mund të jetë diçka e vetëkuptueshme në Evropën Perëndimore
dhe Amerikën e Veriut, por pse jo edhe për shumë vende në zhvillim. Dy miliardë e
gjysmë njerëz nuk kanë qasje në higjienën e përmirësuar, dhe më shumë se 1.5 milion
fëmijë vdesin çdo vit nga sëmundjet e diarresë. Sipas OBSH-së, vdekshmëria e shkaktuar
nga sëmundjet të lidhura direkt apo indirekt me ujin i kalon 5 milionë njerëz në vit. Nga
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këto, më shumë se 50% janë infeksione mikrobiale të zorrëve, ku kolera qëndron në
vendin e parë. Në terma të përgjithshme, rreziqet më të mëdha mikrobiale janë të lidhur
nga pirja (përdorimi) e ujit që është ndotur me fekale të njeriut ose të kafshëve.
Shkarkimet e ujërave të zeza në ujërat e freskëta dhe ujërat bregdetare janë burimi kryesor
i mikroorganizmave fekale, duke përfshirë patogjenët (WHO, 2008; Fenwich, 2006;
George et al., 2001; Grabow, 1996). Krahas përdorimit industrial, bujqësor dhe blegtoral,
energjetik dhe termo-energjetik, industri, peshkim, lundrim etj., sot po rritet dukshëm
kërkesa për furnizim të konsumatorëve, me ujë të pijshëm sa më cilësor dhe të sigurt, pa
ndotje mikrobike, në radhë të parë për pirje, dhe për higjienën vetjake.
Uji në natyrë ndodhet në atmosferë, në sipërfaqen e tokës dhe në koren e tokës dhe në
këto gjendje:
 Të ngurtë: bora dhe akulli.
 Të lëngët: uji i pastër kimikisht ose i ngarkuar me tretësira (solucione)
 Të gazet : në shkallë të ndryshme të presonit të ngopjes.
Ndryshimi i gjendjes së ujit kryesisht varet nga temperatura dhe presioni por edha nga
shkalla e ndotjes së atmosferës. Figura 1. Shndërrimet e tri gjendjeve të ujit sipas kushteve
të ndryshme të presionit dhe temperaturës.

Figura 1. Shndërrimi i gjendjes së ujit (Musy.A. 2005)
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Nga sasia totale e ujit në botë prej rreth 1,386 milion kilometër kub, mbi 96% e tij është
ujë i kripur. Nga sasia totale e ujit të ëmbël, mbi 68% gjendet në formën e mbulesave të
akujve ose shtresave të dëborës. Pjesa tjetër e ujit të ëmbël prej rreth 30% është në tokë
burimet ujore sipërfaqësore, si lumenjtë dhe liqenet, përbëjnë vetëm 93,100 kilometër kub
e cila është rreth 1/700-ta e 1% të ujit total. E megjithatë, lumenjtë dhe liqenet janë
burimet ujore të cilat përdoren më shumë çdo ditë nga njerëzit (Gleick, P. H., 1996)

Figura 2. Shpërndarja e sasisë së ujit në planetin Tokë (Gleick, P. H., 1996)

1.2 Cikli hidrologjik i ujit
Nga efekti i rrezatimit diellor uji i avulluar nga toka, oqeanet dhe sipërfaqet e tjera ujore
kalon në atmosferë. Lartësimi i kësaj mase ajri të lagësht përcillet me ftohjen e
përgjithshme të nevojshme për ta sjellë atë deri në shkallë të ngopjes duke shkaktuar
kondensimin e avujve të ujit në formën e pikave që përbëjnë retë. Pastaj avulli i ujit që
transportohet dhe ruhet përkohësisht në retë kthehet përmes reshjeve në oqeanet dhe
kontinentet. Nga reshjet që bien një pjesë përcillet nga bimët dhe më pas kthehet pjesërisht
në formë të avullit në atmosferë. Pjesa tjetër që bie në tokë në varësi të kushteve të dhëna,
mund të avulloj direkt nga toka, të rrjedh në sipërfaqe drejt rrjedhave ujore (rrjedhjet
sipërfaqësore) ose të infiltrohet në tokë. Uji i infiltruar mund të ketë depozitim të
përkohshëm në tokë që më pas bimët mund ta përdorin apo të përqendrohet drejt zonave
më të thella të tokës për të rregulluar pasqyrën (nivelin) e ujërave nëntokësore apo kalon
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në akuifere nëntokësore. Një sasi e rrjedhjes nga infiltrimi i ujit në tokë më pas mund të
arrijë edhe në sipërfaqen në nivelin e burimeve ose lumenjve.
Cikli hidrologjik i ujit i nënshtrohet proceseve komplekse dhe të larmishme si: reshjet,
avullimi, transpirimi (nga bimët), infiltrimi, rrjedhja sipërfaqësore, depërtimit, deponimi,
rrjedhja nëntokësore etj. Të gjitha këto mekanizma të ndryshëm të ciklit të ujit bëhen të
mundur falë rrezatimit dhe lëvizjes së diellit si organi jetik i ciklit hidrologjik.

Figura 3. Cikli hidrologjik (USGS)

1.3 Karakteristikat e përgjithshme të pellgut të Blinajës
1.3.1 Përshkrimi administrativ
Pellgu i lumit Blinajë ndodhet në pjesën qendrore të Kosovës ndërmjet koordinatave
gjeografike 20º 57'30'', 21º 04'00'' dhe 42º 28'20'', 42º 33'50'' (Fig.4.). Në pikëpamje
administrative i takon territorit administrativ të Komunës së Lipjanit. Ka një sipërfaqe
prej 31.19 km2, në të cilin ndodhen shtatë fshatra me rreth 7000 banor të cilat janë të
koncentruara kryesisht në pjesën e poshtme të pellgut.
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Figura 4. Pozita e pellgut të lumit Blinajë

Dendësia e banorëve për kilometër katrorë është 214b/km2 . Pellgu i lumit Blinajë ka një
pozitë të përshtatshme fizike dhe gjeografike, për faktin se shtrihet kryesisht në pjesën
qendrore të Kosovës dhe përvijohet me rrugë të rëndësishme të transportit tokësorë dhe
ajror.

Tabela 1: Ndarja administrative dhe numri i popullsisë sipas fshatrave.
Nr.
Rend
1
2
3
4
5
6
7

ASK- Regjistrimi i Popullësisë viti 2011”

Vendbanimi
Vërrshec
Leletiq
Qyqylagë
Magure
Dobrajë e vogël
Dobrajë e madhe
Llugë
Mbledhja:

896
350
957
1670
215
2224
327
6639
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Figura 5: Harta e vendbanimeve në pellgut të Blinajës

1.3.2 Lidhjet komunikative (infrastruktura rrugore)
Rrjeti i komunikimit rrugor është mjaft i zhvilluar në të gjitha drejtimet. Rrugët rajonale
më të rëndësishme janë: rruga Lipjan Magurë, Magurë-Sllatinë dhe Magurë-Shalë. Ky
rrejt i rrugëve rajonale ka rëndësi të veçantë sepse përmes tyre pellgu i lumit Blinajë lidhet
me rrugët magjistrale dhe rajonale duke mundësuar kështu një lidhje komunikimit të mirë
dhe të shpejtë me qendra tjera të vendit.
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Figura 6: Harta e lidhjes komunikatave e zonës së studimit (Google maps).

1.3.3 Kushtet klimatike
Në pellgun e lumit Blinajë dominon klima mesdhetare kontinentale dhe malore (Pllana
R., 2015) të ndërthurura me mikroklimat të kushtëzuara nga lugina e lumit Blinajë çka
çon në modifikime të ndryshme të klimës mesdhetare dhe kontinentale.
Në kushtet klimatike të pellgut të lumit Blinajë rol të rëndësishëm luan edhe rrejti
hidrografik i tij duke imponuar një mikroklimë lokale. Nga kjo arsye dimrat në pellgun e
lumit Blinajë janë të buta dhe verat e freskëta.

1.3.3.1 Temperaturat e ajrit
Temperatura e ajrit është njëri nga elementët themelorë klimatologjik. Regjimi i
temperaturave të ajrit shprehet: ditore, mujore dhe vjetore, me vlera ekstreme dhe me
frekuentimin e vlerave të caktuara të temperaturave të ajrit. Temperaturat e ajrit në
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pellgun e lumit Blinajë i nënshtrohen lëkundjeve ditore, mujore dhe vjetore. Pellgu i lumit
Blinajë karakterizohet me lëkundje të vogla (buta) të temperaturave gjatë vitit (Pllana
R.,2015). Temperaturat më të ulëta janë në muajt Janar, Shkurt dhe Dhjetor, ndërsa më
temperaturat më të larta janë në muajt Korrik dhe Gusht. Temperaturat e ajrit ne stacionin
Vrellë (1967-1972) ishin minimale -7.2 °C (Janar) dhe ajo maksimale 20.7°C (Korrik).
Në periudhën 1948-1978 (stacioni Prishtinë) temperaturat mesatare vjetore ishin luhatur
nga -1.11 °C (Janar) dhe ajo maksimale 19.9°C (Korrik-Gusht). Në periudhën 2001-2019
(stacioni Prishtinë) temperaturat mesatare vjetore janë luhatur nga -0.24 °C (Janar) dhe
ajo maksimale 22.14°C (Korrik). Nga këto të dhëna rezulton se temperaturat me te ulta
janë regjistruar ne stacionin e Vrellë ne lartësi mbidetare (1019 m) Maja e Goleshit. Në
përgjithësi dy periudhat tjera nuk tregojnë ndryshime të theksuara për sa i takon
temperaturave të ajrit në këtë rajon (IH,“Jarosllav Çerni”, 1983, IHMK, 2019 dhe ANP
“Adem Jashari”, 1972). Në fig.6 është treguar luhatja e temperaturave mesatare mujore
sipas stacioneve.
25.00
20.00

T [ºC]

15.00
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
2001-2019 Prishtinë -0.24 2.18 6.80 11.4115.6619.7222.1421.7616.4511.55 6.32 0.86
1948-1978 Prishtinë -1.11 1.20 4.56 10.0314.5817.9819.9219.9215.9610.52 6.16 0.95
1967-1972 Vrellë
-7.2 0.9 2.4 10.4 18 18.6 20.7 19 16.7 10.4 5.2 -0.4
Figura 7. Diagrami i temperaturave mesatare mujore për vitet 1948-1978 dhe 2001-2019 (Stacioni
Prishtinë) dhe 1967-1972 (Stacioni Vrellë)

Nga kjo rezulton se muaji më i ftohët është Janari, ndërsa muajt më të nxehtë janë Korriku
dhe Gushti. Megjithatë, duhet theksuar fakti që vlerat mesatare të periudhës (1948-1978)
mund të konsiderohen si me të qëndrueshme nga që shtrihen në një periudhe monitorimi
me të gjatë (30 vjet).
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1.3.3.2 Lagështia e ajrit
Lagështia e ajrit si një komponent i regjimit hidrik të atmosferës është një nga elementet
kryesore meteorologjike. Njohja e lagështisë së ajrit ndihmon në zgjidhjen e shumë
detyrave që lidhen me burimet hidrike. Ndryshimi në kohë dhe hapësirë i lagështisë së
ajrit kushtëzohet nga disa faktorë të cilët në mënyrë dhe masë të ndryshme ndikojnë në
formimin e lagështisë së ajrit. Ndër faktorët më të rëndësishëm mund të veçohen; forma
e relievit, rrejti hidrografik, akumulacionet sipërfaqësore, lloji i bimësisë etj.
Instrumenti që përdoret për matjen e lagështisë së ajrit quhet psikrometër. Nga figura 5
sipas të dhënave nga stacioni hidrometeorologjik i Prishtinës (IHMK, 2019). Lagështia
mujore maksimale është në muajin Janar 84% kurse vlera më e ulët në muajin Gusht 63%,
kurse lagështia mesatare 19 vjeçare del të jetë 74%. Ndërsa sipas të dhënave për periudhat
1948-1978 (IH,“Jarosllav Çerni”, 1983), lagështia maksimale është 83% (janar) dhe

e [%]

minimale 61% (Gusht).

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

1
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4
5
6
7
8
9
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11
12
13
2001-2019 84.20 78.19 72.13 70.03 71.46 69.68 64.66 63.49 70.64 77.16 80.82 83.97 73.87
1948-1978 83.00 78.00 71.00 65.00 68.00 68.00 64.00 61.00 68.00 73.00 80.00 83.00 71.83

Figura 8. Lagështia relative për periudhat kohore 1948-1978 dhe 2001-2019

Në figurën 8. vërehet korelacioni i forte negativ midis vlerave mesatare mujore të
lagështisë dhe temperaturës se ajrit, në stacionin e Prishtinës. Kështu vlerave më të larta

23

të lagështisë së ajrit në dimër u korrespondojnë vlerat më të ulëta të temperaturës dhe
anasjelltas.
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Figura 9. Lidhja korelative në mes temperaturave dhe lagështisë mestarë mujore për periudhën 20012019 (stacioni Prishtinë)

1.1.3.3 Shpejtësia e erës
Lëvizjet horizontale të ajrit paraqesin erën, kurse lëvizja vertikale e ajrit njihet si rrymë e
ajrit. Era karakterizohet me drejtimin dhe shpejtësinë e saj. Drejtimi i erës merr emrin
sipas 16 pikave të horizontit prej nga fryn era. Shpejtësia e erës matet me anemometër
dhe shprehet m/s, m/orë, km/orë etj. Era ndikon në formimin dhe ndodhjen e elementeve
kryesore hidrologjike: avullimit dhe reshjeve. Paraqitja grafike e shpërndarjes mesatare
të erës (rastisjet e drejtimit dhe shpejtësisë së erës) shprehet me Trëndafilin e erës që matet
nëpër stacione hidrometeorologjike, i cili përdoren edhe në projektimin e objekteve
(orientimin) për mbrojtje nga drejtimet me shpejtësi më të fortët të erës.
Era në pellgun e lumit Blinajë fryn në të gjitha drejtimet por frekuenca e saj është e
ndryshme dhe varet nga kushte lokale. Frekuenca më të shpeshta të erës në këtë pellg janë
gjatë stinës së verës dhe atë në drejtimin perëndimor dhe jugperëndimor.
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Sipas të dhënave nga stacioni hidrometeorologjik i Prishtinës era fryn në drejtime te
ndryshme, sipas stinëve të vitit. Drejtimi më i shpeshtë i erës është VeriLindor gjatë stinës
së Dimrit dhe Vjeshtës dhe Jug-Perëndimorë gjatë Verës. (IHMK,2019, Prishtinë).
Tabela 2: Shpejtësia mesatare e erës [m/s]
Muaji

Stacioni
Prishtinë

J

2001-2019

2.4

SH
3.7

M

P

M

Q

K

G

4.7

6.2

7.2

8.6

9.9

9.5

SH
7.4

T

N

DH

Mes

5.5

3.2

2.2

5.88

Figura 10. Trëndafili i erës për Prishtinë për vitin 2018 (IHMK)

1.3.3.4 Shkëlqimi diellor (Insolacioni)
Rrezatimi diellor është burimi kryesor i energjisë mbi tokë dhe po ashtu përcakton motin
dhe klimën e një vendi. Rrezatimi matet me anë instrumenteve të quajtura aktinometra
dhe radiometra. Kohëzgjatja e shkëlqimit të diellit është e karakterit orar dhe ditor.
Duke ju referuar të dhënave nga stacioni hidrometeorologjik i Prishtinës rrezatimi diellor
mesatar ditor sillen në vlerat 5.88 orë/dit (IHMK,2019 për periudhën 2001-2019) dhe 5.34
orë/dit (IH,“Jarosllav Çerni”, 1983 për periudhat 1949-1978), kurse mesatarja 19
vjeçare e rrezatimit diellor është 1954 orë/vit. Të dhënat për rrezatimin mesatar diellor
janë pasqyruar në figurën 10.
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2.20

Figura 11. Shkëlqimit diellorë për periudhat kohore 1948-1978 dhe 2001-2019 [orë/ditë]

Nga të dhënat në figurën 10., vërehet se kohëzgjatja më të shkurtër të shkëlqimit të diellit
janë shënuar në muajin Janar dhe Dhjetor në të dy periudhat kohore, ndërsa kohëzgjatje
më të gjata të shkëlqimit të diellit janë shënuar në muajt Korrik dhe Gusht.
1.3.3.5 Vranësirat
Vranësira, si një parametër mjaftë i rëndësishëm meteorologjik, vlerësohet nga 0 deri në
10 (IH,,Jarosllav Çerni., 1983), ku: 0 – kthjellëtësi e plotë, 10 – vranësirë e plotë. Në
figurën 11., janë treguar variacionet e vlerave mesatare mujore të vranësirave për
stacionin e Prishtinës për periudhën kohore (1948-1978).
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Figura 12. Vlerave mesatare mujore të vranësirave stacioni Prishtinë (1948-1978).
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1.3.3.6 Reshjet
Termi reshje në lëndën e hidrologjisë përfshinë të gjitha format e ujit që vijnë nga
atmosfera në tokë, si forma kryesore të reshjeve janë: shiu, bora, breshëri, vesa etj. Reshjet
formohen nga kondenzimi i avujve, nga ftohja e avujve të ujit në atmosferë nën
temperaturën e pikës së vesës (temperatura nën të cilën lagështia apsolute kalon në
lagështinë e ngopjes e0=E). Retë që krijohen nga kondezimi i avujve të ujit kur masa
ngrihet në lartësi 50 deri 2000 metra japin reshje intensive, ndërsa retë që formohen në
lartësi mbi 2000 metra japin reshje të shtruara (Dakolli. H. 2007). Reshjet mesatare
vjetore janë 656,4 mm, sipas të dhënave nga IHMK 2001-2019, sasia më e madhe mujore
e reshjeve për këto vite ka qenë 218.8 mm (Prill 2014), ndërsa ajo më e vogël në muajin
Dhjetor 2015 (0.8 mm), duke llogaritur mesataret vjetore mujore për vitet 2001-2019,
sasia më e madhe e reshjeve bie në muajin Maj me 70.43mm, ndërsa ajo më e vogël në
muajin shkurt 36.48 mm. Të dhënat për sasinë mesatare të reshjeve janë pasqyruar në
tabelën 3 dhe ilustruar në figurën 7.
Tabela 3: Sasia mesatare mujore dhe vjetore e reshje [mm] për periudhat kohore 1949-1978 dhe 20012019
Periudha
kohore
1949-1978
2001-2019

Muaji
J

SH

M

M

Q

K

G

SH

T

N

DH

Mes

35
35
34
51
72
73
47
43
48
54
62
51
605
53.48 36.78 50.36 57.47 70.44 56.62 55.31 44.24 50.14 65.77 58.96 56.91 656.47

1956-1964 53.3 35.9 43.8
Vrell

mm/muj

P

56

63.5 52.5 39.9

48

43.6

56

65

54.8 612.3

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2001-2019 Prishtinë 53.48 36.78 50.36 57.47 70.44 56.62 55.31 44.24 50.14 65.77 58.96 56.91
1948-1978 Prishtinë 35.00 35.00 34.00 51.00 72.00 73.00 47.00 43.00 48.00 54.00 62.00 51.00
1956-1964 Vrell
53.3 35.9 43.8 56 63.5 52.5 39.9 48 43.6 56
65 54.8
2001-2019 Prishtinë

1948-1978 Prishtinë

1956-1964 Vrell

Figura 13. Diagrami i reshjeve mesatare mujore për periudhat kohore 1948-1978 dhe 2001-2019
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Figura 14. Lidhja korelative në mes temperaturave dhe reshjeve mestarë mujore për periudhën 20012019 (stacioni Prishtinë)

Reshjet e borës në këtë pellg janë prezentë kryesisht në muajin dhjetor dhe janar e rrallë
herë fillojnë të bien në muajin tetor dhe nëntor. Mbështetur në të dhëna historike rezulton
se trashësia e bores në këtë pellg luhatet nga 5 cm deri 50 cm e rrallë herë mbi 50 cm (
maja e Goleshit). Trashësia e borë është më e madhe në pjesën e sipërme të pellgut (pjesa
malore). Në foto 1 është treguar matja e trashësisë së borës në vitin 2018.

Foto 1. Matja e trashësisë së borës (Çadraku. H, 2018)
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1.3.3.7 Avullimi
Avullimi është proces i cili ndodhë kudo në sipërfaqen e tokës në varësi nga kushtet
klimatike të një rajoni të caktuar (Millojeviq N,1958). Avullimi në mënyrë të drejtpërdrejt
varet nga temperatura e sipërfaqes së tokës prej nga uji avullohet, nga lagështia e ajrit,
shpejtësia e erës, shtypja atmosferike, sasia e reshjeve, relievi, pozita gjeografike, nga
afërsia me ujërat nëntokësorë, mbulesa pedologjike, vegjetacioni etj. Avullimi ka një
rëndësi në të gjitha fushat e shfrytëzimit të burimeve ujore dhe ndikon në kapacitetin e
rezervuarit, prurjen e pellgjeve ujëmbledhëse, kërkesën për ujë të kulturave bujqësore etj.
Transpirim quhet procesi i largimit të sasisë së ujit nga bimët nëpërmjet poreve të
sipërfaqes së gjetheve. Në rastin tonë pellgu ka mbulesë bimore mjaft të zhvilluar dhe
përbëhet prej avullit nga sipërfaqet ujore (avullim) dhe mbulesa bimore (transpirim) e që
me një emër procesi i tillë quhet evapotranspirim. Për llogaritjen e evapotranspirimit
përdoren edhe metoda të ndryshme me anë të formulave empirike, të njohura janë metoda
e Blaney-Criddle, Thornthwaite, Penmanit, Turkut etj. Duke përdorur formulën empirike
të Turk-ut është përcaktuar sasinë e avullimit në varshmëri të reshjeve atmosferike dhe
temperaturës mesatare shumë vjeçare e treguar në pjesën bilancit hidrologjik.
1.3.3.8 Infiltrimi
Uji gjatë reshjeve atmosferike që bien në tokë, një pjesë e tij avullon pastaj një pjesë kapet
nga mbulesa bimore pastaj një pjesë rrjedh në sipërfaqe kurse pjesa tjetër depërton në tokë
nëpërmjet çarjeve dhe plasave dhe infiltrohet në tokë. Sasia e ujit që depërton në nëntokë
dhe shkon në ushqim të ujërave nëntokësorë e quajmë infiltrim. (Dakolli. H. 2007)








Sasia e infiltrimit të ujit në nëntokë varet nga:
Ujëpërshkueshmëria e shkëmbinjve
Relievi
Mbulesa bimore
Ngopja me ujë e mjedisit shkëmbor
Veprimtaria e ndërtuese e njeriut,
Etj.

Madhësia e infiltrimit shprehet me anë të infiltrimit mesatar shumëvjeçar (I0) që paraqet
raportin e sasisë së ujit që infiltrohet në nëntokë (Qn-rrjedhja nëntokësore shumëvjeçare)
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ndaj sasisë së reshjeve shumëvjeçare që bien në pellgun ujëmbledhës (Po). Apo mund të
shprehet edhe me anë koeficientit të filtrimit (kf).
𝑄𝑛
(1.1)
𝑃0
Sasinë e infiltrimit e kemi llogaritur me anë të formulave empirike të elementeve të
𝐼0 =

bilancit ujor, në kapitullin e Bilancit ujor për pellgun e Blinajës.
1.3.4 Mbulueshmëria e tokës
Mbulueshmëria me vegjetacion përveç që ndikon mbi intenzitetin e borëshkrirjes dhe
shpejtësinë e lëvizjes së ujërave mbi tokë ajo ndikon edhe mbi regjimin e ujërave në tokë.
Hapësira e pellgut të lumit Blinajë është e mbuluar me: 64.86 % pyje, 17.37% tokë
bujqësore, 9.21 % kullota malore, 5.02% zonë e banuar, 2.32 % livadhe, 0.86%
infrastrukturë rrugore dhe 0.14 % zonë ujore. (Çadraku.H. et.al.,2016) (Tabela 4; Figura
15).
Tabela 4: Mbulueshmëria e pellgut në (km2) dhe (%)

Sipërfaqja
km2
%

Zonë e
pyllëzuar
20.10
64.86

Mbulueshmëria e tokës
Tokë
Kullota Vendbanime
bujqësore malore
dhe rrugë
5.38
2.85
1.83
17.37
9.21
5.88

Livadhe
0.72
2.32

Zonë
ujore
0.05
0.14

Figura 15. Mbulueshmëria e tokës në pellgun e lumit Blinajë
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1.3.5 Bimësia dhe toka në pellgun e lumit Blinajë
Pellgu i lumit Blinajë është i mbuluar me vegjetacion e në veçanti në pjesën perëndimore
të tij (Malet e Blinajës). Malet e Blinajës janë mjaft i pasur me bimësi të cilat formojnë
brezin përgjatë vijës ujëndarëse të pellgut të lumit në lindje perëndim dhe veri lindje.
Pjesëmarrja e masës drunore në malet e Blinajës kryesisht është qarri, bungu, shparthi,
ahu, pisha e zezë, bliri etj. Vegjetacioni është i begatshëm dhe i llojllojshëm si rezultat i
proceseve historike evolutive dhe kushteve mjaft të përshtatshme gjeografike, orografike,
klimatike, gjeologjike dhe pedologjike. Karakterizohet me një terren të brezit kodrinor
me thyerje mesatare dhe pa pjerrësi të theksuara (Blinaja karakterizohet me një orografi
e cila në vete nuk paraqitet me diferencime të theksuara hipsometrike. Lartësia mbidetare
mesatare është 650m. Pikat më të larta mbi nivelin e detit janë Karamnda (794 m) ana
jugperendimore kështu vazhdohet te plotësohet kjo pjese duke parë ne hartën topografike
ketë situatë në programin GIS).

Figura 16. Bimësia në pellgun e lumit Blinajë
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Pjesa dërmuese e sipërfaqes pyjore (mbi 90%) janë pyje cungishte, ndërsa pjesa e mbetur
e sipërfaqes janë pyje të larta, livadhe, kullota, sipërfaqe ujore etj. Pjesëmarrja e llojeve
në vëllimin e përgjithshëm në nivel të njësisë menaxhuese dominohet kryesisht nga
dushqet, ku qarri ka pjesëmarrjen me të madhe 49%, bungu 33% e më pak shpardhi me
6%, po ashtu lloje të tjera fletorësh si ahu, bliri etj., zënë rreth 11% dhe pjesën e mbetur
e zë pisha e zezë.

Figura 17. Hapësira malore në pellgun e lumit Blinajë

Ndikimi i pyllëzimit mbi regjimin e ujërave ka ndikim të dyfishtë në njërën anë e vonon
borëshkrirjen dhe ndikon në shtrirjen e të plotave verore nga ana tjetër në tokat pyjore
infiltrimi është më i madhe në këtë rast një pjesë e mirë e ujërave sipërfaqësore depërton
në tokë.
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Toka (mbulesa pedologjike)-është mjaft e ndryshme në të cilën marrin pjesë llojet e
tokave pakarbonate, të eroduara, të lesivuara, smonicë, pastaj toka humuse silikate mbi
serpentinitet e Goleshit etj.

Figura 18. Hapësira e tokave bujqësore në pellgun e lumit Blinajë
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS
Për të arritur objektivat e parashtruara të këtij punimi, puna kërkimore është shtrirë në
burime të ndryshme të cilat me kanë ndihmuar në analizën dhe hulumtimin më të thellë
të detyrës se punimit. Me ç ‘rast është përfshirë studimi i literaturës shkencore mbi aspekte
të vlerësimit sasior e cilësorë të resurseve hidrike.
 Referencat bazë për kryerjen e këtij punimi janë: [6], [8], [9], [34]
 Referencat [9], [28], përshkruajnë hyrjen e tezës,
 Referencat [5], [15], [19], [20], japin njohuri rreth kushteve klimatike që si bazë është
marr stacioni i Prishtinës për periudhën 1949-1978 (30 vjeçare) e po ashtu krahasimi
edhe me të dhënat e tjera klimatike për periudhën 2001-2019 (19 vjeçare)
 Referenca [9], përmban të dhënat për të përshkruar mbulueshmërinë e tokës për
pellgun e lumit të Blinajës.
 Referenca [2], përshkrimi dhe kuptimi i erozionin të lumenjve i cili është i pranishëm
edhe në shtratin e lumit të Blinajës.
 Referenca [23], është përdorur për ti përshkruar kushtet gjeologjike për pellgun e
lumit të Blinajës.


Referencat , [29], [37] janë përdorur për ti gjetur karakteristikat hidrometrikë dhe
morfometrike për pellgun e lumit të Blinajës po ashtu përmes aplikimit të programit
ArcGIS10.1 kemi bërë matjen e dimensioneve të cilat na kanë nevojitur për llogaritje
e karakteristikave si: sipërfaqja e pellgut, perimetri, gjerësia, koeficienti i asimetrisë
etj. nga harta topografike 1:25000.

 Referencat [16], [21], [22], [34] përshkruajnë terme për formën e ushqimit të ujërave
sipërfaqësorë, luhatjen e rrjedhjes së lumit, pastaj metodat dhe shprehjet e përdorura
për llogaritjen e prurjes e lumit të Blinajës, modulin e prurjes, koeficientin e rrjedhjes
etj.
 Referenca [11]. Direktiva kornizë për ujëra DKU/60 KE përshkrimin e ujërave
nëntokësor.
 Referencat [15], [27], [34], [37] janë përdorur për përshkrimin e ciklit hidrologjik,
bilancit ujor dhe përvetësimin e shembullit të llogaritjes si model të bilancit ujor për
pellgun e lumit të Blinajës.
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 Referencat [1] [3] [4] [7] [9], [14] [24], [26], [32], [39] janë përdorur për ti përshkruar
cilësitë e ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësor e në veçanti mënyrën e vlerësimit të
cilësive të ujërave nëntokësor ku edhe studimi ka qenë më shumë i fokusuar.
 Referenca [33] , bënë përshkrimin dhe llogaritjen e veprave hidroteknike në mënyrë
hidraulike në veçanti është përdorur për llojet e veprave që ne i kemi hasur brenda
pellgut të lumit Blinajë.
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Burimet hidrike janë të një rëndësie jetike dhe duke pasur parasysh rolin strategjik të tyre
kërkojnë trajtim të veçantë. Sot në botë, konstatohet se gjysma e të gjithë njerëzve të
planetit, ballafaqohet me mungesën e rezervave të ujit të pijshëm, rreth gjysma jetojnë në
shtëpi jashtë standardeve apo pa shtëpi fare. 71% të sipërfaqes së planetit tonë është e
mbuluar me ujë, po ashtu dihet se jeta është e lidhur ngushtë me ujin. Prandaj, ndotja e
ujit është e rrezikshme jo vetëm për njeriun, por edhe për organizma të tjerë. Ndotja e ujit
mund të jetë fizike, kimike dhe biologjike. Si kriter për përcaktimin e cilësisë së ujit
merren treguesit mikrobiologjik dhe fiziko-kimikë (UNICEF/WHO, 2012). Sot në botë
për çdo vit sëmuren me mijëra persona nga sëmundjet që transmetohen me anë të ujit.
Ndotja e të gjitha resurseve të mjedisit jetësor ka ndikim negativ për shëndetin e njeriut.
Ndotja e ujit të pijshëm dhe përdorimi i tij kanë ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin e
njeriut dhe lënë pasoja për një kohë të gjatë. Sot dihet se nga përdorimi i ujit të ndotur,
shkaktohen më shumë se 200 sëmundje. Këto sëmundje shpesh kanë marrë me mijëra
viktima njerëzore. Në mbarë botën, OBSH vlerëson se rreth 6% të barrës globale të
sëmundjeve është e lidhur me ujin e pijshëm. Diarreja infektive është komponenti më i
madh dhe llogarit 1.7 milion vdekje në vit: rreth 70% të totalit. Përmirësimi i sistemit të
ujësjellës-kanalizimeve zakonisht redukton sëmundjet e diarresë nga 15-30%, dhe
zvogëlon në mënyrë të konsiderueshme numrin e rasteve për sëmundjet e tjera (WHO,
2011).
Uji si burim i rëndësishëm natyror, si i tillë është i pazëvendësueshëm. Ujërat
sipërfaqësorë dhe nëntokësorë në pellgun e lumit Blinajë përbëjnë një pasuri të
rëndësishme për komunitetin i cili jeton në këtë pellg. Rritja dhe zhvillimin e popullsisë,
rritet edhe kërkesa për ujë të një cilësie më të mirë (WFD:2000/60). Krahas përdorimit të
ujit të pijshëm, sot po rritet dukshëm kërkesa për ujë në sektorin e bujqësisë, industrisë,
energjisë etj. Prandaj, njohja sasiore dhe cilësore e tyre ka rëndësi të veçantë. Pavarësisht
nga studimet e kryera deri tani për vlerësimin e sasior dhe cilësor të ujërave në shkallë
vendi, ka ende mangësi që lidhen kryesisht me numrin e kufizuar të parametrave kimikë
të matur si dhe me burimet ujore të studiuara. Cilësia e ujërave sipërfaqësor dhe
nëntokësor ka rëndësi shumë të madhe sa i përket përdorimit të tyre nga komuniteti
(banorët) në këtë pellg. Pellgu i lumit Blinajë është një rajon me burime hidrike të pakta
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në shkallë vendi. Me qenë se edhe vet jam banor i kësaj zone dhe e di se gjatë periudhave
ujë shumta (dhjetor-shkurt dhe mars-maj) kemi sasi të tepruar (suficit) të rrjedhjes
sipërfaqësore dhe ngritje të nivelit të sasisë së ujërave nëntokësore ku përballemi me
ndotjen e sasisë së ujërave që i shfrytëzojmë po ashtu gjatë periudha ujë pakta (korrikshtator) kemi në rënje të konsiderueshme (deficit) të rrjedhjes sipërfaqësore dhe
nëntokësore dhe përballemi me mungesë të sasisë së ujit.

3.1 Relievi
Pellgu i lumit Blinajë kryesisht është kodrinor-malor me përthyerje vertikale dhe
horizontale të relievit. Përbëhet nga dy njësi: lugina e lumit Blinajë (pjesa fushore) dhe
malet e Blinajës (pjesët malore). Lugina e lumit Blinajë paraqet luginë kompozite, çka
tregon se në disa vende ka elementë të grykës, ndërsa në disa vende tjera paraqet
ngushtime dhe zgjerime. Zgjerimin më të madh e ka nga fshati Blinajë (Vërrshec) deri në
grykëderdhjen në lumin Sitnicë.

Foto 2. Pamja e relievit kodrinoro-malor në pellgun e lumit Blinajë (Çadraku. H.,.2018.)

Malet e Blinajës shtrihen në pjesën perëndimore duke përbërë njëkohësisht përkufizimin
e pellgut ujëmbledhës me pjesën kurrizore të tyre. Brenda hapësirë së pellgut të lumit
Blinajë hasen lugina dhe qafa malore (Qafa e Goleshit) përmes të cilës pellgu i lumit
Blinajë bëhet e kalueshme me rrugën rajonale Lipjan-Magurë-Shalë. Rëndësi të veçantë
kanë lugina nëpër të cilat janë krijuar ujërrjedhat të cilat drenojnë ujin në lumin Blinajë i
cili paraqet lumin kryesor. Nëpër luginat malore të cilat ndodhen në masivin malor të
Blinajës, një rëndësi të madhe në aspektin hidrik kanë një numër relativisht i madhe i
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akumulimeve sipërfaqësore të ujit. Luginat janë të pasura me kullosa të cilat shfrytëzohen
nga kafshët e egra të cilat ndodhen brenda Parkut të Blinajë.
Nga aspekti morfologjik në pellgun e lumit Blinajë veçohen dy njësi morfologjike: njësia
malore dhe fushore. Pjesa malore përfshinë pjesën periferike, duke filluar nga vendbanimi
Qylagë (lindje), përcjellë vijën kurrizore nëpër pikën 665 mlm deri në majën Karamanda
794 mlm tek vendbanimi Zborc në pjesën jugore, pastaj vija e ujëndarës kthehet në drejtim
verior nëpër majën Lapard 826 mlm , mbi fshatin Krojmirë, Resinovc e deri te pika
801mlm ku kthehet në drejtim veri lindje 884 mlm nëpër qafen e Goleshit , vazhdon vija
ujëndarëse e pellgut deri në majën e Goleshit dhe nga këtu merre drejtim kah juglindja
deri në pikën 590mlm, nëpër fshatin Magurë, nga vendbanimi Magurë kthehet në
drejtimin lindor.
Në pikëpamja hipsometrike nuk vërehen ndryshime të theksuara, maja më e lartë është
Qafa e Goleshit (884 mlm), pastaj Maja e zezë (856 mlm), Lapard (826 mlm), Çaratica
(801 mlm),Karamanda (794 mlm), Kodra e Bajramit (786 mlm) diferenca në lartësi
mbidetare është 339.6 m, ndërsa lartësia mesatare është 655mlm. Ndryshimet vertikale
në hapësirë të vogël janë një tregues për proceset tektonike dhe neotektonike me të cilat
është përfshirë edhe hapësira e pellgut ujëmbledhës të lumit Blinajë. Proceset tektonike
janë të shprehura dhe përvijojnë qafën e Goleshit ku vërehen kontakti i shkëmbinjve të
Paleozoikut në perëndim me shkëmbinjtë magmatikë-ultrabazikë të masivit të Goleshit.
Proceset e erozionit fluvial dhe depozitimet aluviale, proluviale dhe deluviale janë
prezentë kryesisht në rrjedhën e poshtme të lumit Blinajë. Format kryesore të relievit në
pellgun e lumit Blinajë janë: malet, luginat, qafat malore, grykat etj., dhe kanë shpërndarje
uniforme në gjithë hapësirën e pellgut.
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Figura 19. Harta e hipsometrisë së pellgut të lumit Blinajë.

3.2 Veçoritë morfogjenetike të relievit
Veçoritë morfogjentike të relievit të pellgut të lumit Blinajë janë të larmishme. Pamja e
relievit të sotëm është produkt i orogjenezës apline me karakteristika morfostrukturore të
ndryshme (horste dhe graben). Në morfogjenezën e pellgut të lumit Blinajë shkëputjet
tektonike, krahas litologjisë kanë luajtur rolin kryesor duke i dhënë formën që ky pellg
sot ka. Në pellgun e lumit Blinajë dallohen disa tipe gjenetike të relievit.
Tipi i relievit lumor-përfaqësohet nga rrjeti i luginës lumore të lumit Blinajë. Dukuri
karakteristike e këtij tipi të relievit janë ndërthurjet e zgjerimeve dhe ngushtimeve të
luginës lumore. Pellgu i lumit Blinajë përmban pothuajse të gjitha llojet e formave të
relievti lumor si; luginat, tarracat, depozitime etj.
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Foto 3. Erozioni lumor (Çadraku.H., 2018)

Tipi i relievit eroziv-ky lloj i relievit është pjesërisht i zhvilluar dhe përhapet kryesisht
në anën lindore të pellgu dhe atë në formacionet e paleozoikut të përfaqësuara me lloje të
ndryshme të rreshpeve etj.

Foto 4. Tipi i relievit eroziv (Çadraku.H., 2018)

Tipi i relievit karstik- morfologjia karstike është përqendruar në formë të një brezi në
malet e Blinajë dhe ka një shtrirje veri perëndim-jugperëndim. Si faktorë që kanë
ndihmuar zhvillimin e karstit janë trashësia relativisht e madhe e shkëmbinjve
karbonatikë (gëlqerorë të mermerizuar) karakteri i tyre masiv, lëvizjet neotektonike
ngritëse dhe sasia e reshjeve kryesisht në formë shiu. Elemetet më të përhapura të kësaj
morfologjie janë thellimet, brazdat, hinkat, kavernat, kanalet etj. Zhvillimi i karstit
nëntokësor është mjaftë aktiv për vetë faktin se ujërat e shiut dhe të shkrirjes së borës
duke u infiltruar përmes plasave, çarjeve, kanaleve etj, paraqesin elementin kryesor në
procesin e tretjes kimike duke sjellë deri te formimi i morfologjisë karstike.
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Foto 5. Relievi karstik në gëlqerorët e mermerizuar të Blinajës (Çadraku. H., 2019)

Foto 6. Shpella (Çadraku.H., 2019)

3.3 Gjeologjia
Në ndërtimin gjeologjik të zonës së studimit marrin pjesë shkëmbinjtë e Paleozoikut (të
përfaqësuara me: kuarcite, kuarcit-konglomeratike, ranorike, rreshpe sericitike, kuarcsericitike, kuarc liskune, biotitike, gnejse dhe mermer), Jurasikut (serpetntinite, dunite,
peridotite, harcburigite), Neogjenit (rërë me argjila, argjila) dhe Kuaternarit (aluvionet,
proluvione dhe toka vegjetale) (Terzina V et al., 1961; Paviq et al, 1980; Karamata S et
al, 1975; Meshi A et al., 2012. Blinaja (Lipovica) sipas Labus ndërtohet nga filite, rreshpe
sericitike, pastaj nga serpentinitet dhe peridotitet masivi i Goleshit, ku ana skajore masa
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e serpentiniteve është e mbuluar nga formacionet diabaz-silicor (stallor) të Liasit të
Sipërm dhe Jurasikut të Sipërm (Labus D, 1976).
Shkëmbinjtë më të vjetër të cilët ndërtojnë pellgun e lumit Blinajë janë ata të Pleozoikut
të cilët shtrihen kryesisht në pjesën perëndimore të pellgut. Këta shkëmbinj janë të
përfaqësuara me rreshpe sericitike dhe gnejse, filite etj. Depozitimet e kuaternarit në trajtë
tarracash mbuluese vegjetale dhe depozitime të sheshta kanë përhapje në të dy anët e
shtratit të lumit Blinajë dhe degëve kryesore të tij. Përfaqësohen me rërë, zhavorr etj.
Shkëmbinjtë magmatikë janë të përhapur në pjesën verilindore të pellgut në masivin e
Goleshit, dhe përfaqësohen me serpetinite, peridotit etj.
Pjesa e lindore e pellgut ujëmbledhës të lumit Blinajë është e ndërtuar nga sedimente e
Neogjenit të përfaqësuara me rërë argjilore, argjila, pelite, pjesërisht linjit, dhe
depozitimet e Kuaternarit të përfaqësuara me rërë dhe zhavorre. Argjilat e Neogjenit kanë
trashësi mbi 30, kjo trashësi është vërtetuar përmes hapjes së puseve për ujëfurnizim.
Kështu në lokalitetin Poturovc në vitin 2013 ishte hapur një pus në thellësi 35 dhe tregoj
se rreth 30 m ishte kapur shtresa e argjilave ngjyrë të verdhë. Trashësi a rërë dhe zhavorrit
është e cektë kjo luhatet nga disa cm deri në deri 2.5 metra. Sedimentet e neogjenit janë
kryesisht joulëshues të cilat mundësojnë avullim të madh të reshjeve, ndërsa rëra dhe
zhavorri janë të lokalizuara nga të dy anët e lumit Blinajë dhe pjesërisht të degëve të tij të
cilat paraqesin horizont ujëmbajtëse në këtë pellg.
Dukurit karstike në malet e Blinajës nuk janë të shpeshta dhe nuk përfshijnë sipërfaqe të
madhe për faktin se formacionet karbonike (gëlqeroret etj.) nuk janë të përhapura në këto
male. Kryesisht janë të paraqitura në formë të një brezi i cili ka shtrirje nga veriu për në
jug. Në anën jugore takohen mbi sipërfaqe (dikur ky shkëmb eksploatohej nga organizata
e atëhershëm Ekonomia e Gjuetisë Lipovica (duhet shkuar për të bërë një foto dhe prë ta
vendoset). Në prerjen e këtyre gëlqerorëve nga aktivitetet antropogjen vërhen forma
karstike të dimensioneve nga disa centimetra deri në metra. (ne terren duhet bere ca matje
të formave karstike). Shkëmbinjtë janë të mermerizuar, kanë ngjyrë të barë në gri me
damar të hollë të kuacit. Në ta vërehen plasa dhe çarje të dimensioneve nga milimetrike
deri në disa centimetra. Plasat dhe çarjet janë të mbushura me argjilë.
Mbulesa pedologjike-është mjaft e ndryshme. Marrin pjesë llojet e tokave pakarbonate,
të eroduara, të lesivuara, smonicë, pastaj toka humuse silikate mbi serpentinitet e
Goleshit.
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Blinaja (Lipovica) sipas Labus ndërtohet nga filite, rreshpe sericitike, pastaj nga
serpentinitet dhe peridotitet masivi i Goleshit, ku ana skajore masa e serpentiniteve është
e mbuluar nga formacionet diabaz-silicor (stallor) të Liasit të Sipërm dhe Jurasikut të
Sipërm (Labus D, 1976). Litologjia luan rolin kryesor në veçoritë morfometrike të pellgut
ujëmbledhës të lumit Blinajë, si në shkallë e pjerrësisë së territorit , në hipsometrinë
(shkalla e lartësisë) në copëtimin horizontal e vertikal etj. Pjerrësia e shpateve varet shumë
nga qëndrueshmëria e shkëmbinjve që e ndërtojnë shpatin

Figura 20. Harta gjeologjike e pellgut të lumit Blinajë

Foto 7. Shkëmbinjtë gëlqerorë të mermerizuar në malet e Blinajës (Çadraku. H, 2018)
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3.4 Hidrogjeologjia
Zonën e studimit e karakterizojnë tre komplekse shkëmbore me përbërje të ndryshme
litologjike, gjenezë dhe shkallë të porozitetit, duke kushtëzuar karakteristika të ndryshme
hidrogjeologjike në këtë zonë. Pjesa perëndimore, jugperëndimore, është e ndërtuar nga
masa shkëmbore të cilat nga aspektit hidrogjeologjik nuk paraqesin rëndësi për formimin
e akuifereve të ujërave nëntokësorë. Kryesisht janë shkëmbinj joujëlëshues dhe nga
aspekti hidrogjeologjik janë izolator (praktikisht paraqesin terrene pa ujë).
Pjesa veriperëndimore është e ndërtuar nga masa shkëmbore në të cilën dallohet poroziteti
i plasave dhe çarjeve. Ky tip i shkëmbinjve nga aspekti hidrogjeologjik paraqen një mjedis
në të cilin formohen akuifer të ujërave nëntokësorë, që do të thotë është si një kolektor
hidrogjeologjik.
Pjesa lindore e cila ndërtohet nga shkëmbinj të palidhur dhe gjysmëlidhur. Me porozitet
intergranular nga pikëpamja hidrogjeologjike paraqet një rëndësi të veçantë për
akumulimin e ujërave nëntokësorë. Në aspektin hidrogjeologjik më të rëndësishëm janë
depozitimet e Kuaternarit që mbulojnë pjesën më të madhe të sipërfaqes në të dy anët e
lumit Blinajë. Në kuadër të depozitimeve aluviale si: rërë, zhavor, dhe sendimentet e
terracave lumore si dhe material kokërrtrash janë formuar me nivel të lirë ujërave
nëntokësorë (akuifer frenatik). Akuiferet drenojnë ujin përmes përmes burimeve , prurja
e të cilëve sipas matjeve luhatet në kufijtë 0.5 l/s deri 1 l/s (burimi Dobrajë e Madhe) si
dhe nja puset e hapura (rrugë artificilale).
Sipas ujëlëshueshmërisë shkëmbinjtë kategorizohen në: shkëmbinj me porozitet të
plasave dhe çarjeve (serpentitet, peridotitet), pastaj deponimet aluviale (rërë, zhavorr,
përgjatë lumit Blinajë). Ushqimi i këtij akuiferi bëhet kryesisht për llogari të reshjeve
atmosferike, ndërsa shkarkimi (drenimi) bëhet përmes burimeve dhe puseve ( nxjerrja e
ujit përmes rrugëve artificiale-pompim)
Depozitimet aluviale – rërë dhe zhavorr, me diametër të kokrrizave të ndryshme dhe me
porozitet interglanular bien në kategorinë e shkëmbinjve me ujëlëshueshmëri të mirë.
Këto sendimente janë deponuar përgjatë luginës së lumit Blinajë. Në to janë formuar
akuifer me nivel të lirë të ujërave të njohura si akuifer freatik.
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Figura 21. Harta hidrogjeologjike e pellgut të lumit Blinajë

3.5 Tektonika
Zhvillimi historik në lidhje me ndërtimin tektonik të Kosovës datojnë nga pjesa e parë e
shekullit XIX, kur A. Bouean (1836 – 1840) dhe A. Viquesnela (1842 – 1843) kanë
hedhur bazat e zhvillimit tektonik të formacioneve gjeologjike të Kosovës. Me pas J.
Cvijiq (1901,1902,1903) dhe C. Radovanoviq (1907) në punimet e tyre kanë dhënë disa
koncepcione për zhvillimin e tektonikës të cilat sot përfaqësojnë bazë të sigurt mbi të
cilin janë ngritur dhe formuluar teori të reja (IU,,Jarosllav Çerni”,1983). Problemet e
ndërtimit tektonik të Kosovës janë trajtuar nga F. Nopsca (1905–1932).Tektonika e re ka
shkaktuar copëtimin i strukturave të vjetra orogjenike dhe formimi i strukturave të reja.
Me ngritjen dhe uljen e disa pjesëve të terrenit janë formuar horstet dhe grebenet. Lëvizjet
e sotme neotektonike në një masë të madhe kontrollojnë relievin topografik të sotëm
(Elezaj Z., Kodra A.,2008).
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3.6 Hidrografia
Rrjeti hidrografik i pellgut të lumit Blinajë është në harmoni me relievin (Figura.24). Në
modelimin e rrjetit lumore të ujëmbledhësit të lumit Blinajë rol kryesorë kanë luajtur
kushtet fiziko-gjeografike, ndërtimi gjeologjik si dhe lëvizjet neotektonike. Ujërrjedhat
në përgjithësi janë të karakterit rrëke të cilat ushqehen me ujë kryesisht nga të reshurat
atmosferike (shi, borë etj.). Drejtimi i drenimit të ujërave është në lindje. Lumi kryesor
në pellgun e Blinajës është lumi Blinajë i cili formon rrjedhje e tij në jugperëndim të zonës
së studimit . Në një distancë rreth 12.40km. Lumi Blinajë buron në malet e Blinajë, dhe
përbëhet nga dy degë njëra që ndjek drejtimin nga veriperëndimi dhe tjetra në perëndim,
bashkim i tyre bëhet në lokacionin e quajtur Livadhi i Mollës (Foto 23).
Lumi Blinajë paraqet ujëmbledhësin kryesor në të cilin drenohen të gjitha ujërat e këtij
pellgu. Pastaj, lumi Blinajë shkarkohet në lumin Sitnicë i cili përfaqëson pellgun ujor të
rrafshit të Kosovës. Lumi Blinajë deri në vendbanimin Vërshec ka karakteristikat të lumit
malor të cilit i bashkohen edhe një pjesë të përrenjve të cilat rrjedhin nga pjesët e larta
malore, pastaj nga këtu i humb këto karakteristika dhe kalon në tip të lumenjve me
karakteristika fushore deri në grykëderdhjen e tij në lumin Sitnicë. Regjimi i tije është i
tipit pluvial, me sasi më të madhe të ujit në stinën e Pranverës, ndërsa me sasi minimale
në stinën e Verës. Në sasinë maksimale dhe minimale të ujit në këtë lum ndikim kryesorë
kanë të reshurat atmosferike (shiu dhe bora). Kështu qëndrueshmëria e prurjeve të lumit
është e kushtëzuar në masë të madhe nga reshjet e shiut dhe ditët me borë. Po ashtu
gjenden rreth 33 akumulime brenda rezervatit të gjuetisë me rëndësi të veçantë
“Blinaja”.

Foto 8. Bashkimi i dy degëve të lumi Blinajë dhe me dy degët e tij (Çadraku.H, 2017)
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Rrjetin hidrografik të maleve të Blinajës e përbëjnë: Lumi Blinajë, përrenj me rrjedhje të
përhershme dhe të përkohshme. Pjesë përbërëse e rrjeti hidrografik të maleve të Blinajë
janë edhe mbi 30 miniakumulime të ujërave sipërfaqësor. Në aspektin hidrik malet e
Blinajës janë relativisht të varfura, për shkak të ndërtimit gjeologjik të tyre. Lumi më i
madh i cili mbledhë të gjitha ujërat është lumi Blinajë. Ushqimi i këtij lumi kryesisht
bëhet nga tre burime uji që ndodhen brenda zonës së parku Blinajë (Burimi i Jankut,
Burimi i Mollës dhe Burimi i Çelisë).

Foto 9. Burimi i lumit të Blinajës (Kroni i Jankut)

Foto 10. Dega e majt e lumit Blinajë (Burimi i Çelisë)
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Figura 22. Rrjeti hidrografik i pellgut të lumit Blinajë.

3.7 Ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore në pellgun ujëmbledhës të
Blinajës.
3.7.1 Ujërat sipërfaqësore
Rrjeti hidrografik i pellgut të lumit Blinajë është në harmoni me relievin (Figura 21).
Ujërrjedhat kryesore sipërfaqësore janë; lumi Blinajë, me një numër të madh të përrenjve
të cilat rrjedhin në pjesët e larta malore po ashtu gjenden rreth 33 akumulime brenda
rezervatit të gjuetisë me rëndësi të veçantë “Blinaja”. Të gjitha këto ujërrjedha kanë
drejtim të rrjedhjes jugperëndim-verilindje dhe jug-jug lindje.
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3.7.1.1 Forma e ushqimit të ujërave sipërfaqësor dhe komunikimi hidraulik
Formimi i rrjedhjes ujore përbën një proces mjaft të ndërlikuar, ku marrin pjesë një sërë
faktorësh, të cilët mund të klasifikohen në faktorë klimatikë (reshje, avullim etj) dhe
faktorët e tokës (kushtet gjeologjike, pedologjike, mbulesa bimore etj). (Selenica.A
2009).Në pellgun në studim ushqimi i ujërave sipërfaqësor varet kryesisht prej reshjeve
atmosferike (shi dhe borë). Nga reshjet që bien në sipërfaqe një pjesë e tyre kapet nga
bimësia para se të avulloj (interceptimi), një pjesë e reshjeve mbetet në gropa dhe
depresione të tjera sipërfaqësore të tokës ku me kalimin e kohës avullohet ose kalon në
poret e tokës përmes infiltrimit drejt ujërave nëntokësor dhe pjesa tjetër rrjedh në
sipërfaqe duke formuar rrjedhjen lumore.

Figura 23. Fazat e formimit të rrjedhjes ujore

Figura 24. Forma e ushqimit të ujërave sipërfaqësor (Punto.M., 2019)
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3.7.1.2 Regjimi i lumit Blinajë
Tipin e regjimit ujor paraqet shpërndarjen brenda vjetore të rrjedhjes ujore, tipi i regjimit
ujor varet nga karakteristikat topo-gjeografike të pellgut ujëmbëledhës si: lartësia
mbidetare, konfiguracioni i rrjetit hidrografik, pjerrësia e lumit, mbulesa bimore etj.
Diferencimi hipsometrik i relievit në pellgun e lumit Blinajë paraqitet si faktorë i
rëndësishëm i kushteve klimatike, ujëshmërisë dhe regjimit hidrologjik. Rol të
rëndësishëm në këtë aspekt kanë reshjet e borës dhe retencioni i saj në pjesën malore të
pellgut të lumit Blinajë. Kjo për faktin se shkrirja e borës në mënyrë graduale në një masë
të konsiderueshme ndikon në ushqimin e ujërave nëntokësorë, si dhe në rregullimin e
regjimit hidrologjik të ujërave sipërfaqësor në përgjithësi. Një faktorë tjetër që ndikon në
qëndrueshmërinë e ujit, respektivisht në regjimin e ujit është edhe madhësia e pellgut i
cili drenon ujin në drejtim të akumulimit. Pra, ushqimi me ujë i këtyre akumulimeve bëhet
nga reshjet, respektivisht rrjedhat sipërfaqësore që krijohen pas shiut dhe shkrirjes së
borës, e rrallë herë nga ujërat nëntokësorë. Ushqimi me ujë i tyre nga ujërat nëntokësorë
është mjaftë i vogël duke pas parasysh ndërtimin gjeologjik dhe karakteristikave
hidrogjeologjike që kanë formacionet shkëmbore të cilat ndërtojnë malet e Blinajë. Pellgu
i lumit të Blinajës në hapësirën më të madhe të tij karakterizohet me koeficient të lartë të
rrjedhjes sipërfaqësore, ndërsa ka koeficient të infiltrimit të ulët. Kjo ndodh për efekt të
ndërtimit gjeologjik.
Brenda zonës së pellgut apo në vetë lumin Blinajë historikisht nuk ka pasur ndonjë stacion
hidrometrik për matjen e niveleve dhe prurjeve të ujit, por mbështetur në të dhënat vizuale
përvojat praktike mund të thuhet se prurjet e ujit luhaten nga disa litra ujë në sekondë [l/s]
(Korrik-Gusht) deri në disa metra kub [m3/s]ujë (Janar-Maj).

Foto 11. Pamje e lumit Blinajë me 6 Mars 2018 (Vuniqi. L.,2018)
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Foto 12. Pamje e lumit Blinajë me 10 Mars 2019 (Vuniqi. L.,2019)

Luhatja e rrjedhës ujore - është një nga treguesit kryesor që përcakton edhe natyrën e
regjimit ujor (Kazazi M.,1983). Në aspektin hidrologjik lumi karakterizohet me luhatje të
theksuara të prurjeve të ujit gjatë gjithë një viti kalendarik. Nivelet dhe prurjet më të
madhe të ujit tregohen në periudhën ndërmjet muajit Janar dhe Maj (Figura 36. a dhe b) ,
ndërsa prurjet dhe nivelet më të ulëta janë në periudhën ndërmjet muajve korrik-tetor.
Regjimi i ujërave sipërfaqësor është i lidhur dhe varet kryesisht nga sasi e reshjeve të
cilat bijën mbi sipërfaqen e këtij pellgu ujëmbledhës. Pavarësisht nga forma e ushqimit të
lumit Blinajë mund të veçohen regjimi pluvial-nival.

a
b
) e ujit në vitin 2006 muaji shkurt dhe b) viti 2016 muaji
) janar (Vuniqi. L,)
Foto 13. a) Prurjet

Lumi Blinajë është i gjatë 12.4 [km], gjerësia e tij luhatet nga 1.5 [m] deri në 7 [m],
ndërsa thellësi e tij luhatet nga 10 [cm] deri në 1 m. Është lum i karakterit rrëke. Buron
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në koordinatën 42.520948 V, 20.973303 L në lartësi mbidetare 705 [mlm] (Kroni i
Jankut) ndërsa në grykëderdhje ka lartësi mbidetare prej 550 [m] dmth ka një disnivel prej
155 [m]. Pellgu ujëmbledhës i këtij lumi është 31.19 [km2]. koeficienti i rrjedhjes 0.22
moduli i rrjedhës 4.82 [l/s/km2]. Sipas matjeve, rezulton që prurjet e në lumin e Blinajës
variojnë nga 0.001 [m3/s] deri 5 [m3/s] kurse nga sasia mesatare e reshjeve që bien në
pellg është vlerësuar sasia e reshjeve që transferohet në rrjedhje 150 [mm] ose 0.15
[m3/m2]. Nga burimi e deri në fshatin Qyqylagë uji rrjedh nëpër shtrat të formuar nga
shkëmbinj metamorfik të moshës së Paleozoikut të përfaqësuar me rreshpe dhe ndërfutje
të damarëve të kuarci etj.

Foto 14. Rrjedhja e sipërme e lumit Blinajë (Çadraku. H, 2017)

Pjesa e sipërme e lumit Blinajë rrjedhë nëpër masën e shkëmbinjve metamorfik të
përfaqësuar me rreshpe, kuarcit, ranor, amfibolite etj., duke krijuar një luginë të ngushtë
lumore. Pjesa e mesme e lumit rrjedhë nëpër shkëmbinj metamorfik në të cilët vërehen
damarë kuarci me dimensione nga disa centimetra deri në metra. Pjesa e poshtme e lumit
Blinajë rrjedhë nëpër luginën e butë të krijuar nga formacionet e Neogjenit të rrafshit të
Kosovës. Mbi 80 % e pellgut është e ndërtuar nga formacionet e Paleozoikut të cilat në
aspektin hidrogjeologjik paraqesin terren me ujëra të pakta (izolator hidrogjeologjik).
Prandaj, kjo ka mundësuar që të reshurat atmosferike që bien të rrjedhim me shpejtësi
mbi sipërfaqen e tokës, duke rritur koeficientin e rrjedhjes i cili vlerësohet të jetë mbi
0.70, ndërsa zvogëlim të koeficienti të infiltrimit të ujërave në nëntokë.
Sipas klasifikimit të regjimit të lumenjve në ish Jugosllavi të S. Lleshiqit, cituar nga Pllana
R, 1991, lumenjtë e Kosovës i takojnë variantit dinariko-maqedone të regjimit nivalo-
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pluvial e cila cilësohet me nivele të larta të ujit në mars, prill, maj, nëntor dhe dhjetor,
kurse nivelet më të ulta paraqiten në gushtë, ose shtator.
Rrjedha e mesme e lumit ndërtohet në shkëmbinj të fortë të moshës së Paleozoikut,
respektivisht në rreshpet e gjelbërta, filite, rreshpe sericitike, formacione diabaz-silicore.
Rrjedha e poshtme lumit ndërtohet nga sedimentet e reja të Neogjenit dhe Kuaternarit, të
përfaqësuara me argjilë, rërë, zhavorr dhe argjila me argjila. Në këtë segment lugina
lumore është e gjerë, shtrati i lumit i cekët dhe gjerësia luhatet nga 3m deri 7m.

Foto 15. Depozitimi i rërave dhe zhavorreve në rrjedhën e mesme të lumit Blinajë (Çadraku H., 2018)

Rrjedha e poshtme lumit ndërtohet nga sedimentet e reja të Neogjenit dhe Kuaternarit, të
përfaqësuara me argjilë, rërë, zhavorr dhe argjila me argjila. Në këtë segment lugina
lumore është e gjerë, shtrati i lumit i cekët dhe gjerësia luhatet nga 3m deri 7m.
Uji i lumit të Blinajë përveç që përdorët për ujitje e kopshteve nga banorët e fshatit
Vërrshec duke hapur puse afër lumit po ashtu përgjatë rrjedhjes së tij gjenden edhe dy
mullinj të vogël të ujit të cilët më herët janë përdorur mjaft kurse tani ndër ta njëri është
ende funksional që përdoret për bluarje të misrit kohë pas kohe në periudhat ujëshumta
(Foto 16).
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Foto 16. Pamje nga mulliri i Shaban Kastratit në fshatin Vërrshec. (P.Bajrami

2020)

Elementet e profilit tërthor të lumit-Te një lum zakonisht dallojmë shtratin kryesor dhe
anabrigjet. Shtrati i lumit Blinajë në përgjithësi ka një formë parabolike në të cilin
rrjedhin ujërat mesatare kurse rreth anabrigjeve rrjedhin ujërat e mëdha gjatë të plotave
dhe përafërsisht ka formë të trapezit si në profilin e adaptuar për llogaritje të rrjedhjes
(Foto.
Në shtretër natyrorë, në dallim nga modelet e adoptuara në hidraulik, profili i ndryshon
nga një pikë në tjetrën si nga ana e formës edhe nga ana e sipërfaqes. Sipërfaqja dhe forma
e një profili tërthor ndryshon gjatë kohës për shkak të gërryerjeve dhe mbushjeve të
njëpasnjëshme dhe të zhvillimit të bimësisë sidomos në anabrigje (Foto 13).

a)

b)

Foto 17. Ndryshimi i shtratit të lumit Blinajë a) 04 Shkurt 2018 dhe b) 17 Qershor 2018

54

Deri në vjeshtë të vitit 2017 shtrati i lumit të Blinajës përgjatë fshatit Vërrshec ka qenë
tërësisht me karakteristika natyrore dhe çdo herë kur niveli i ujit është ngritur gjatë të
plotave mbi 30-50 cm lumi ka dal nga shtrati kështu duke shkaktuar vërshime të
përcjellura edhe me dëme materiale e bujqësore si në Figurën 15.

a)

b)

Foto 18. Vërshimet e lumit Blinajë: a) 06 janar 2016, b) 12 janar 2016 (Vuniqi. L, 2016)

Nga viti 2017 pas kërkesave nga banorët e fshatit shtrati i lumit është zgjeruar dhe thelluar
nga Komuna e Lipjan përgjatë rrjedhjes duke filluar nga pjesa e banuar e deri në
përfundim të fshatit. Nga viti 2017 lumi nuk ka dal më nga shtrati (Figura 45).

Foto 19. Shtrati aktual i lumit të Blinajës pas zgjerimit dhe thellimi të tij (Vuniqi. L, 2018)

3.7.1.3 Erozioni dhe rrëketë në pellgun e lumit Blinajë
Erozioni është një fenomen natyror paraqitet në një masë edhe në pellgun e lumit Blinajë
i cili që ka të bëjë me gërryerjen, ç’vendosjen dhe transportin e lëndëve të ngurta ose
materialit tokësor kryesisht nën forcën e veprimit të ujit, akullit ose erës. Disa nga faktorët
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që influencojnë erozionin janë : sasia dhe intensiteti i reshjeve, kushtet e relievit
(pjerrësia) dhe mënyra e përdorimit të tokës, degradimi i mbulesës bimore (ç’ pyllëzimet,
zjarret, mbikullotja etj), modifikimi i topografisë (p.sh. ndërtimi i rrugëve, qendrave
urbane etj), politika e administrimit të ujërave (kanalizimet, veprat hidrike, pritat, etj).
(AKM, Shqipëri, 2014).
Rrëketë janë dukuri natyrore e cila formohet në mjedise të caktuara. Rrëketë formohen
kryesisht nga të reshurat atmosferike shi me intensitet të shtuar (tipi rrebeshe). Në ato
pjesë ku veprimtaria antropogjen nuk është e pranishme, pra aty ku dora e njeriut nuk ka
arritur të ketë ndikim në natyrë, aty procese dhe formim të rrëkeve është minimal apo nuk
ka fare. Rrëketë formohen apo krijohen aty ku ndikimet antropogjene kanë vepruar në
mënyrë të pa kontrolluar. Veprimet antropogjen të cilat ndikojnë dhe favorizojnë që të
shfaqen rrëketë janë: prerja e pa kontrolluar e pyjeve, dëmtimi i hapësirave të tokës në
terrenet e pjerrëta, zjarri etj. Relievi dhe morfologjia që ka pellgu i lumit Blinajë, e përbërë
me një numër të madh të luginave përmes të cilave drenojnë ujëra në drejtim të lumit
Blinajë, gjatë të reshurave në to krijohen rrëke të cilët përveç që drenojnë ujërat, ato
bartim me vete një sasi të konsiderueshme të materialit të cilin e depozitojnë në rrjedhat
e poshtme të tyre, apo direkt në lumin Blinajë

Foto 20. Formimi i rrëkeve dhe paraqitja e erozionit në lumin e Blinajës (Vuniqi. L, Shkurt 2018)
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3.7.2 Karakteristikat hidrometrike të pellgut ujëmbledhës të Blinajës
Pellgu ujëmbledhës paraqet sipërfaqen në të cilën reshjet që bien transformohen në
rrjedhje. Kështu pellgu ujëmbledhës konsiderohet si një sistem në të cilin reshjet kthehen
në rrjedhje duke formuar rrjedhje lumore si përfundim deri në formimin e lumit (Figura
24). Lumi Blinajë si çdo lumë tjetër përbëhet nga disa degë të cilat quhen nënpellgje
ujëmbledhëse. Përcaktimi i karakteristikave të pellgut ujëmbledhës janë shumë të
rëndësishme për të përcaktuar formën hidrogramës së rrjedhjeve.
Te një pellg ujëmbledhës kemi dy tipe karakteristikash të pranishme:
 Karakteristikat gjeomorfologjike të pellgut si: sipërfaqja, forma, pjerrtësia etj., të cilat
pranohen si konstante dhe
 Karakteristikat hidrologjike si: kapaciteti i infiltrimit, kushtet e tokës, mbulesa bimore
etj., të cilat ndryshojnë relativisht më shpejt me kohën.

Figura 25. Pellgu ujëmbledhës si sistem hidrologjik (Musy.A 2001)
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3.7.2.1 Sipërfaqja, perimetri dhe forma e pellgut ujëmbledhës të lumit të Blinajës
Vija që ndanë pellgjet ujëmbledhëse fqinjë duke kaluar nëpër pikat më të larta ndërmjet
tyre bënë ndarjen e degët të lumenjve të ndryshëm në anë të kundërta. Kjo vijë duhet vijë
ujëndarëse ose kufi i pellgut ujëmbledhës. Sipërfaqja që gjendet brenda vijës ujëndarëse
quhet sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës ndërsa gjatësia e vijës ujëndarëse quhet perimetër
i tij. Dega më e gjatë e lumit quhet degë kryesore dhe gjatësia e tij jep gjatësinë e lumit.
Në rastin kur kjo degë vazhdon deri në kufi të pellgut distanca sipas vijës së drejt ndemjet
kësaj pike dhe grykëderdhjes quhet gjatësi e pellgut.
Matja e sipërfaqes, perimetrit, formës dhe karakteristikave tjera të pellgut dhe lumit
Blinajë janë bërë me ndihmën e hartës topografike të interpoluar në programin GIS

Figura 26. Pellgu ujëmbledhës i lumit Blinajë

Për përcaktimin e disa veçorive morfometrike më kryesore të lumenjve është aplikuar
material hartografik i cili është digjitalizuar në programin kompjuterik Arc GIS 10.1, i
cili mundëson matjet në mënyrë automatike të gjatësisë, sipërfaqeve, perimetrit etj.
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Nga matjet e bëra me programin GIS kemi:
Sipërfaqja e pellgut ujëmbëledhës: S=31.19 km2
Perimetri i pellgut : P=32.65 km
Gjatësi e pellgut: Lp=14.02 km
Gjerësia e pellgut : Wh=2.51 km

𝑊ℎ =

𝑆
31.19 𝑘𝑚2
=
= 2.22 𝑘𝑚
𝐿𝑝
14.02𝑘𝑚

(3.0)

3.7.2.2 Forma e pellgut
Forma e pellgut ujëmbledhës ka ndikim të madh mbi formën dhe prurjen e pikut të
hidrogramës së plotës. Përcaktohet me anë të disa treguesve të cilët japin ide nëse pellgu
është më afër formës rrethore apo asaj katrore si dhe përmes treguesit Gravelius.
𝐿𝑝

14.02

Treguesi i formës katrore

𝐹𝑝1 = 𝑊 =

Treguesi i formës rrethore

𝐹𝑝2 = 𝑆 = 4𝜋 𝑃2 = 32.652 = 0.36

Treguesi i Gravelius

ku:

ℎ

2.22

S

𝑆

= 6.31

391.74

(3.1)

(3.2)

𝑑

𝐾𝐺 = 0.28

P
√𝑆

(3.3)

= 1.62

Fp1, Fp2- treguesit e formës
KG- treguesi i Gravelius
P-perimetri i pellgut [km]
S-Sipërfaqja e pellgut [km2]
Sd-Sipërfaqja e rrethit me të njëjtin perimetër[km2
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Figura 27. Forma e pellgut sipas treguesit të Graveliusit [Musy.A, 2001]

Forma e pellgut ka ndikim të madh mbi formën dhe prurjen e pikut të hidrogramës së
plotës. Figura 28 Ilustron se sa e ndryshme mund të jetë përgjigjja ndaj reshjeve nëse ka
formë rrethore apo të zgjatur.

Figura 28. Prurja e hidrogramës së pikut të plotës varësisht nga forma e sipërfaqes së pellgut (Musy.A.
2001)

Sipas matjeve dhe llogaritjeve të bëra kolaudojmë se pellgu i Blinajës i afrohet më
shumë formës së zgjatur dhe formës me tregues të Gravileusit KG=1.62
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3.7.2.3 Pjerrësia mesatare e pellgut dhe pjerrësia e lumit
Një ndër karakteristikat më të rëndësishme topografike të pellgut është lakorja sipërfaqelartësi (hipsometrike) e pellgut me anë të së cilës përcaktojmë pjerrësinë mesatare të
pellgut duke matur sipërfaqen dhe gjatësinë e izohipseve në hartë topografike
Pjerrësinë mesatare të pellgut e përcaktojmë me formulën:

𝐼𝑝𝑒𝑙𝑙𝑔 =

ku:

𝑁 ∑ 𝑀 10 ∗ 613.148 ∗ 103
=
= 0.19
S
31.19 ∗ 106

(3.4)

Ipellg- pjerrësia mesatare e pellgut
N- intervali i izohipseve [m]
∑M-gjatësia e përgjithshme e izohipseve [m]
S-Sipërfaqja e pellgut [m2]

Pjerrësinë e lumit e përcaktojmë me shprehjen:

𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑡 =

ku:

ℎ𝑚𝑎𝑘𝑠 − ℎ𝑚𝑖𝑛 884 − 544.4
=
= 0.024
L
14020

(3.5)

Ilumit- pjerrësia e lumit
hmaks- lartësia e pikës më të lartë [m]
hmin- lartësia në grykderdhje [m]
L-Gjatësia e përgjithshme e lumit =12400[m]

61

3.7.2.4 Dendësia e rrjetit hidrografik
Dendësia në kuptimin e përgjithshëm paraqet sasinë e materies brenda një vëllimi të
caktuar. Në rastin e dendësisë së rrjetit hidrografik ajo paraqet gjatësinë e përgjithshme
të rrjetit hidrografik në raport me sipërfaqen e përgjithshme të pellgut.
Dendësinë e rrjetit hidrografik përcaktojmë me shprehjen:

𝐷𝑑 =
ku:

∑ 𝑙𝑢
74.81𝑘𝑚
𝑘𝑚
=
=
2.39
[
]
S
31.19𝑘𝑚2
𝑘𝑚2

(3.6)

Dd- dendësia e rrjetit lumor [m/km2]
∑l- gjatësia e përgjithshme e të gjitha degëve të lumit [km]
S- sipërfaqja e pellgut [km2]

3.7.2.5 Koeficienti i gjarpërimit (kgj)
Lumenjtë në territore të ndryshme kanë gjarpërime ose meandrime të shumta të cilat janë
rrjedhojë e ndërtimit gjeologjikë, aktiviteti tektonik, veçorive gjeografike (relievi, toka,
bimësia, hidrografia etj.), kushtet klimaterike, topografia etj., të cilat çojnë në formimin e
menadrimeve të ndryshme. Lumi Blinajë në pjesën e sipërme dhe të mesme kalon nëpër
shkëmbinj të Paleozoikut, pra shtrati i tij prenë tërthorazi këta shkëmbinj të cilët nuk kanë
favorizuar që rrjedha (shtrati) e tij të ketë gjarpërime të theksuara, mendime më të
theksuar vërehen në rrjedhën e poshtme të tij, atje ku ndërtimi gjeologjikë është nga
formacione të terciari të përfaqësuara me rërë,. zhavorre, argjilë etj. Koeficienti i
menandrimit të lumit Blinajë është bërë me matje direkte nga harta topografike në shkallë
1: 25 000, duke aplikuar programin ArcMap (GIS). Matja është bërë nga burim në deri në
grykëderdhje të lumit dhe me këtë rast janë përcaktuar dy madhësi; gjatësia e lumit (km)
dhe gjatësia vijëdrejtë nga burimi deri në grykëderdhje të lumit (km). Matjes së këtyre dy
madhësive paraprakisht i ka prirë gjeoreferncimi dhe digjitalizimi i hartës topografike
(plansheteve nëpër të cilat shtrihet lumi Blinajë) në shkallë 1: 25 000.
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Për të përcaktuar koeficienti e gjarpërimit është aplikuar formula:

𝑘𝑔𝑗 =
ku:

𝐿 [𝑘𝑚]
𝐷 [𝑘𝑚]

(3.7)

L- gjatësia e lumit [km]
D- gjatësia vijëdrejt nga burimi deri tek vend derdhja e lumit [km]

Atëherë, gjatësia e lumit e matur direkt në hartën në shkallë 1: 25 000, doli të jetë L=12.4
km, ndërsa gjatësia vijëdrejtë nga burimi deri në grykëderdhje të lumit D = 10.4 km. Pas
zëvendësimit të këtyre dy vlerave në formulën (1) fituam koeficientin e gjarpërimit:

𝑘𝑔𝑗 =

𝐿 [𝑘𝑚] 14.018
=
= 1.35
𝐷 [𝑘𝑚]
10.4

(3.8)

Po çfarë tregon koeficienti i gjarpërimit? Koeficienti i gjarpërimit “kgj” tregon masën e
meandrimeve të lumenjve, i cili për lumin Blinajë doli të jetë “kgj = 1.35”.

Foto 21. Meandra e lumit Blinajë (Çadraku. H, janar 2017)
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3.7.2.6 Koeficienti i asimetrisë (a)
Asimetria është një koeficient morfometrik, ku nëpërmjet saj përcaktohet në mënyrë të
përgjithshme madhësia e erozionit në të dy krahët e një lumi, cilësitë, llojet dhe
qëndrueshmëria e formacioneve shkëmbore në të dy anët e pellgut, madhësitë e lëvizjeve
neotektonike etj., (Talani. R., 2000).
Për përcaktimin e koeficientit të asimetrisë janë matur sipërfaqet majtas dhe djathtas lumit
kryesorë në pellgun ujëmbledhës të Blinajës. Ky koeficient përcaktohet me anë të
formulës:

𝑎=

ku:

𝑆𝑚 − 𝑆𝑑 18.65 − 12.04
=
= 0.21
𝑆𝑚 + 𝑆𝑑 18.65 + 12.04

(3.9)

Sm- sipërfaqja majtas 18.65 [km2]
Sd- sipërfaqja djathtas 12.04 [km2]
a- koeficienti i asimetrisë.

Tabela 5: Pasqyrimi i të dhënat për përcaktimin e asimetrisë së pellgut të lumit Blinajë dhe nënpellgjeve të
tije.
Madhësitë e sipërfaqeve në (km²)
Sipërfaqja
majtas (Sm)
[km2]

Sipërfaqja
djathtas (Sd)
[km2]

Sipërfaqja e
përgjithshme
(Sp) [km2]

Pellgu i lumit Blinajë

18.65

12.04

31.19

0.21

Nënpellgu i Çelisë
Nënpellgu i Bajramit

1.1275

0.6714

1.759

0.25

2.1379

0.7631

2.901

0.47

Nënpellgu i Dobrajës

2.1706

3.7066

5.961

-0.26

Nënpellgu i Jankut

4.2456

2.6445

6.890

0.23

Nënpellgu i Mollës

2.8659

2.2295

5.095

0.12

Nënpellgu i Zborcit

1.9154

2.1600

4.075

-0.06

Nënpellgu Qafa e Goleshit

2.5568

1.8727

4.429

0.15

Emri i pellgut

Asimetria (a)
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Figura 29. Harta e ndarjes së nënpellgjeve në pellgun e lumit Blinajë

3.7.3 Matja e prurjes së lumit Blinajë
Rrjedhja ujore është sasia e ujit që kalon nëpër një profil tërthorë të lumit brenda një
intervali kohe të caktuar. (Selenica. A.2009). Për menaxhimin e rrjedhave ujore dhe për
të vlerësuar sasinë e ujit të një lumi duhet ti kemi tri nivele të të dhënave: rrjedha ujore
vjetore, rrjedha ujore mujore dhe rrjedhja ujore ditore. Për matjen e shpejtësisë lumore
janë marr dy pika referente, njëra në pjesën e lartë në një gjatës 28 [m] dhe një në pjesën
e poshtme 39 [m] gjatësi me anë të notuesit dhe pas disa matjeve shpejtësia e matur sillet
nga 0.25 [m/s] – 1.50 [m/s] me shpejtësi mesatare 0.78 [m/s]. Si notues për matjen e
shpejtësisë kemi përdorur shishe 1.5 litër dhe 0.5 litër gjysmë të mbushura me ujë duke
përcjellë lëvizjen e notuesit me rrjedhjen e ujit në pjesën e sipërme (sipërfaqe) në njësi të
gjatësisë (28m dhe 39m), me qenë se shpejtësia e rrjedhjes në pjesën e sipërme nuk i
përgjigjet shpejtësisë reale d.m.th është më e madhe ajo reale gjatë llogaritjeve shumëzohet
me 0.8 apo 20% ma e vogël se shpejtësia e matur me notues (Guilherme.J 2016). (Shprehja

3.9).
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Foto 22. Matja e shpejtësi së rrjedhjes (Vuniqi.L, 2018)

0.8 ∗ 𝐿
t

(3.10)

𝑄 = 𝑉×𝐴

(3.11)

𝑉=

ku:

V- Shpejtësia e rrjedhjes [m/s]
L –Gjatësia e përvetësuar (28 dhe 39) [m]
t- Koha e kalimit të notuesit nga pika A deri te pika B [s]
Q- Sasia e rrjedhjes [m3/s]
A-Sipërfaqja e prerjes tërthore [m]

Figura 30. Pamja model e matjeve të shpejtësisë së rrjedhjes lumore të lumit Blinajë ( Brown. E, 2013)

Meqenëse në lumin e Blinajës nuk kemi të instaluar ndonjë stacion hidrometrikë për
matjen e vazhdueshme të nivelit të lumit sepse ka prurje të vogël sidomos gjatë verës një
pjesë e tij thahet po ashtu edhe prurjet maksimale janë me kohëzgjatje të vogël. Në tabelën
6 janë paraqitur matjet e disa prurjeve të çastit të matura direkt në lumë.
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Tabela 6: Disa matje të çastit në ujërrjedhjen e lumit të Blinajës

Nr. Datat e
matjes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

06.03.2018
24.03.2018
25.03.2018
31.03.2018
19.04.2018
18.03.2018

Thellësia
mesatare h
[m]
0.80
0.18
0.16
0.26
0.10
0.20

Sipërfaqja
A=[m2]
4.05
0.80
0.72
1.19
0.45
0.66

Shpejtësia
mesatare
V=[m/s]
1.50
0.65
0.69
1.28
0.34
0.26

Prurja
Q=AxVx0.8[m3/s]
4.860
0.416
0.397
1.218
0.122
0.137

a)

b)

Figura 31. Profili tërthor real (a) dhe ai i përvetësuar për llogaritjen e sipërfaqes tërthore në
lumin e Blinajës.
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3.7.3.1 Llogaritja Hidraulike e rrjedhjes së lumit Blinajë për profilin e
dimensionuar:

Figura 32. Profili i rregullt në formë trapezi i përvetësuar për llogaritje hidraulike.

Të dhënat nga figura 31: m=1, b=4.0m, h=2.0m, a=2.0m, B=8.0m
Tabela 7: Llogaritja Hidraulike për kapacitetin e plotë të profilit të dimensionuar:

Nr.
Profileve

Gjatësia [m']

Ndryshimi i
Lartësisë[m']

P1-Pi

L1 deri të L3

∆H=K1-K9

P1-P2

50

Sipërfaqja e
prerjës
tërthore [m²]

𝐀=

(𝒃+𝑩)
𝟐

12

×𝐡

Perimetri i lagur [m']

n=0.04

𝑷𝒍 = 𝒃 + 𝟐𝒉√𝟏 + 𝒎𝟐

0.04

9.65

0.50

Ramja
hidraulike

𝑹=

Koeficienti
ashpërsisë

𝑨
𝑷𝒍

1.24

Koeficienti
Shezi
𝟏

Pjerrtësia
x 100 [%]

C = 𝒏 𝒙 𝑹𝟏/𝟔 𝑰 =

25.92

∆𝑯
∆𝑳

0.01

Shpejtësia
[m/s]

Prurja [m³/s]

𝑽 = 𝑪√𝑹𝒙𝑰 𝑸 = 𝑨𝒙𝑪√𝑹𝒙𝑰
2.89

34.67

Nga llogaritjet e bëra në vitin 2018 kemi një prurje deri 4.86 m3/s, nëse shtratin e lumit
do ta kishim rregulluar me profilin e rregullt në formë trapezi sipas llogaritjeve hidraulike
kapaciteti i plot i tij do të ishte për një prurje deri 34.67 m3/s. Ky rregullim do të ishte i
mjaftueshëm, kur dihet që prurjet maksimale në këtë lum rrallë herë kalojnë mbi 10 m3/s.
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Po ashtu llogaritje hidraulike të kanaleve mundemi të bëjmë lehtë edhe përmes
programeve të ndryshme. Si p.sh. përdorimi i aplikacionit Flow calculator (Žibert.Z
,2014)

Figura 33. Llogaritja hidraulike përmes aplikacionit (Žibert. Ž ,2014)

3.7.3.2 Llogaritja e modulit dhe koeficienti i rrjedhjes vjetore
Për llogaritjen e modulit të rrjedhjes dhe koeficientit të rrjedhjes në mungesë të matjeve
të vazhdueshme prurjen mesatare vjetore e kemi përvetësuar Qmes=0.15 m3/s.
Moduli i rrjedhjes vjetore (rrjedhja specifike) përcaktohet si rrjedhja për njësi të
sipërfaqes dhe të kohës apo prurja në njësi të sipërfaqes (Selenica. A.2009). Llogaritet si
raporti i rrjedhjes mesatare vjetore për një periudhë të gjatë vrojtimesh me sipërfaqen e
pellgut ujëmbledhës.
Prurja mesatare vjetore në mungesë të të dhënave është vlerësuar sipas matjeve të çastit
dhe vrojtimeve vizuale disa vjeçare.

𝑞𝑎 =

𝑄𝑚𝑒𝑠 0.15 𝑚3 /𝑠
𝑙
=
=
4.82
𝑆𝑝
31.1 𝑘𝑚2
𝑠 × 𝑘𝑚2

(3.12)
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ku:

𝑞𝑎 - moduli i prurjes [m3/s*km2]
Qmes–rrjedhja mesatare shumë vjeçare Qmes=0.15 [m3/s]
Sp-Sipërfaqja e pellgut 31 [km2]

Koeficienti i rrjedhjes përcakton raportin e asaj pjese të reshjeve që kalon tërësisht në
rrjedhje ujore me reshjet e rëna në pellgun ujëmbledhës. (Selenica. A.2009)

𝛼=
ku:

𝑃 − 𝑃𝑢 𝑄 0.15𝑚3
= =
= 0.22
P
𝑃 660𝑚𝑚

(3.13)

α- koeficienti i rrjedhjes
P–reshjet e rëna në pellg [mm]
Pu-pjesa e reshjeve që humbet [mm]
Q-rrjedhja ujore [m3]

3.7.4 Akumulimet sipërfaqësore
Akumulimet sipërfaqësore kanë përhapje të gjerë në hapësirën e maleve të Blinajës
(konkretisht brenda Rezervatit me rëndësi të veçant “Blinaja”), koncentrimi i tyre më i
madh është në pjesën veriperëndimore. Sipërfaqja shumatore që zënë të gjitha këto
akumulime sipërfaqësore është 6.15 hektar duke mbajte në vete një volum prej 70000m3.
Forma apo konfiguracioni hapësinor i këtyre liqeneve është kryesisht oval, ndërsa gjatësia
dhe gjerësia e tyre luhatet nga disa metra, po ashtu edhe thellësia e tyre është variabile
dhe janë të ndërtuara në lartësi të ndryshme mbidetare. Volumi i përgjithshëm i ujit që
kanë akumulimet sipërfaqësore në malet e Blinajës është rreth 70x103 metër kub.
Mbështetur në matjet e kryera gjatë periudhës së punimit të kësaj teme diplome ka
rezultuar se ka një mbizotërim të thellësisë deri në 2 metra, ndërsa thellësia mesatare e
tyre nuk kalon 4 metra, me përjashtim të akumulimit i ndërtuar në vendin e quajtur lugu
i thellë i cili është i thellë deri në 6 m.
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3.7.4.1 Qëllimi i ndërtimit të tyre (akumulimeve)
Duke pas në konsideratë ndërtimin gjeologjik, karakteristikat hidrogjeologjike, sasinë e
reshjeve (shi, borë etj.)., numrin e burimeve të ujit etj., në periudhën ndërmjet viteve
1972-1975 ishte ndërmarrë një plan veprim për ndërtimin e këtyre digave nga dheu (me
material rrethanor) me qëllim të mbajtjes dhe ruajtjes së ujit për periudhat me thatësi dhe
furnizimin me ujë të pijshëm për faunën e cila jeton brenda hapësirës së maleve të
Blinajës. Qëllim tjetër ishte edhe lëshimi i kontrolluar i ujërave nga këto akumulime në
periudhat e thatësisë, sidomos gjatë muajve Korrik dhe Gusht, pra ushqimin e lumit
Blinajë i cili deri në shkarkimin e tij në lumin Sitnicë është kontribuesi kryesor ujore për
komunitetin i cili jeton në vendbanimet të cilat janë të koncentruara në rrjedhën e mesme
dhe të poshtme të lumit Blinajë. Akumulimet sipërfaqësore edhe pse nuk kanë apo kanë
pjesërisht rrjedhë ushqyese me ujë gjatë gjithë viti shumica nga to nuk shterojnë
plotësisht. Pra, niveli i ujit gjatë sezonës së thatë (pa të reshura) bije por nuk shterojnë
plotësisht. Kjo ndodh nga fakti se ato janë të rrethuara me drunjë të lartë dhe të dendur
nga të gjitha anët të cilat kanë gjatësi mbi 20 m duke ndikuar kështu në mënyrë pozitive
në pengimin e depërtimit e plotë të rrezeve të diellit nga të cilat do të kishte rritje të
shkallës së avullimit apo koeficienti i avullimit.

3.7.4.2 Materiali i përdorur për ndërtimin e akumulimeve
Akumulimet janë të ndërtuara nga materiali rrethanor i cili përfaqësohet nga lloje të
ndryshme të rreshpeve dhe ranor të vjetërsisë së Paleozoikut. Veshja e pjesshme e
skarpateve të digës nga dheu është bërë me gëlqerorë të mermerizuar të cilët janë prezent
në formë të disa brezave në këtë hapësirë. Objektet përcjellëse siç janë kapërderdhësi dhe
kanale e shkarkimit janë ndërtuar nga shkëmbinj gëlqeror të mermerizuar. Fundi
(dyshemeja) dhe dy skarpatet e kanalit janë të murosura me këta shkëmbin. Roli,
respektivisht funksioni i tyre është që të mundësojnë shkarkimin e ujërave të tepërta të
cilat gjatë të reshurave intensive dhe në pikun e shkrirjes së borës në pranverë
grumbullohen në akumulim. Funksioni tjetër është që të ruaj stabilitetin e digës nga dheu
në mënyrë që mos të vije deri te përmbytja apo vërshimi i saj në anën e sipërme mbi
kuotën maksimale të ujit. Foto (51): pamja e digës dhe akumulimit sipërfaqësor “Guri i
Ymerit” , “Lloburja”, “Lugu i Thellë” etj.
71

Foto 23. Një nga akumulimet e Blinajës (Mziu. M 2019)

3.7.5 Veprat hidroteknike në pellgun e Blinajës.
Parku i Blinajës është i pasur me lugina relativisht të thella të cilat kanë favorizuar
ndërtimin e digave prej dheu dhe gurëve për grumbullimin e ujit. Brenda hapësirës së
parkut janë evidentuar mbi 20 akumulime. Trupi i digës dhe vetë akumulim mbrapa digës
janë me dimensione të ndryshme.
Të gjitha digat kanë të ndërtuar kapërderdhësa për shkarkimin e ujit në raste të plotave.

Foto 24. Akumulacioni Lugu i thellë dhe kapërderdhësi (Foto, H. Ç, 2018)
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Pendat në pellgun e Blinajës gjenden në lartësi mbidetare nga 624 deri në 791 mlm,
sipërfaqja akumuluese

e tyre sillen nga 0.03 deri 0.64 ha, thellësia e mesatare e

konsideruat është 2 deri 4 m kurse sipërfaqja shumatore që zënë të gjitha këto akumulime
sipërfaqësore është 6.15 hektar duke mbajte në vete një volum prej 70000 m3, gjendja e
këtyre akumulimeve gjatë stinës së verës bie dukshëm në disa edhe shteron mungon në
përgjithësi mirëmbajtja e tyre, të gjitha janë të ndërtuara nga materiali rrethanor i
kombinuar me gurë të mermerizuat , janë të ndërtuara ndërmjet viteve 1972-1975.
3.7.5.1 Kapërderdhësat e akumulimeve
Paraqitja hidraulike ku një masë lëngu kapërcen një pengesë dhe derdhet në anën tjetër
quhet kapërderdhës (P. Stratobërdha Tiranë 2002).
Gjatë vizitës studimore të akumulime që gjenden në VGJRV “Blinaja” kemi hasur në
forma të ndryshme të kapërderdhësve dhe sipas hapësirës së derdhjes dominon forma e
trapezit dhe rrethit.

Foto 25. Aktiviteti hulumtues në terren (Foto, H.Ç, 2019)
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Zakonisht janë ndërtuar pas pendës nga materiali rrethanor me qëllim që në rast të plotave
gjatë shkarkimeve uji kalon nga kanali apo gypi shkarkues nëpër këta kapërderdhësa që
janë të përcjellur edhe me shues të energjisë ujore për të evidentuar rrezikun nga ujërat e
rrëmbyeshëm që mund të gërryejnë shtratin pas shkarkimit në regjimin e poshtëm.

Figura 34. Kapërderdhësi në formë trapezi në akumulimit të emëruar si Mbi Llobure

3.7.5.2 Shuesit e energjisë
Shuarja e tepërt e energjisë që lind pas një vepre hidroteknike në krahasim me atë që
rrjedhja natyrore kishte para ndërtimit të saj ka një rëndësi të veçantë për sigurimin e
veprës hidroteknike në pjesën e regjimit të poshtëm. (P. Stratobërdha Tiranë 2002).
Dallojmë tri mënyra kryesore për shuarje e energjisë së tepërt pas një vepre hidroteknike:


shuarja e energjisë me anë të kërcimit hidraulik,



me zmadhimin në mënyrë artificiale dhe të dendur të ashpërsisë dhe



shuarja e energjisë bazuar në hedhje e rrymës në një largësi sa më të madhe nga
vepra.

Në VGJRV “Blinaja” gjatë hulumtimit kemi hasur në disa shues të energjisë të
kombinuara nga llojet e lart përmendura të paraqitur në figurat 26,27.
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Foto 26. Shues i kombinuar i energjisë pus-mur, akumulimi Lugi i thellë

Foto 27. Shuesi i energjisë në hedhjen e rrymës në largësi nga vepra hidroteknike akumulimi Gurëthyesi I

3.7.5.3 Ventilat për zbrazje të plotë të akumulimeve
Në akumulimet më të rëndësishme në VGJRV “Blinaja” gjatë ndërtimit të tyre në fund të
pendës posedojnë ventilat e vendosur për zbrazje të tërësishme të rezervuarit. Qëllimi
kryesor i vendosjes së tyre është që me kalimin e kohës të zbrazen akumulimet që të
pastrohen nga bartjet që janë bërë gjatë regjimit të përrenjve epo ashtu të ruhet dhe të
rritet edhe sipërfaqja akumuluese e tyre e po ashtu nëse monitorohen me rregull ruajnë
akumulimin nga shkatërrimi dhe funksioni me të cilin janë ndërtuar.
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Foto 28. Pamje nga ventilat për zbrazje të plotë të akumulimeve

3.7.5.4 Pritat malore
Pritat malore janë vepra hidroteknike të ngjashme me penda që ndërtohen në vende të
pjerrëta në shtratin e një lumi apo të një përroi etj. Qëllimi i ndërtimit të tyre është për të
ndaluar vërshimet e ujit dhe për të mbrojtur tokën nga erozioni (gërryerja) e shtratit.
Ndërtimi i tyre mund të jetë prej betoni, guri, druri, e murosur me gurë, kombinim druri
e zhavorri etj. Gjatë hulumtimit në VGJRV “Blinaja” kemi hasur në dy prita malore të
cilat janë të ndërtuara për të mbrojtur shtratin e përrenjve nga erozioni.

Foto 29. Prita malore nr. 1 në VGJRV “Blinajë” (Vuniqi.L, 2019)
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Foto 30. Prita malore nr.2 në VGJRV “Blinajë” (Vuniqi.L, 2019)

3.8 Ujërat nëntokësorë
Ujërat nëntokësor janë të gjithë ujërat të cilët ndodhen poshtë sipërfaqes së tokës. Ujërat
nëntokësor definohen, respektivisht përkufizohen si:

“I gjithë uji i cili është nën

sipërfaqen e tokës në zonën ujëmbajtëse dhe në kontakt të drejtpërdrejtë me tokën ose
tabanin” (DKU, 2000/60 KE). Ujërat nëntokësor paraqesin burim më të rëndësishëm dhe
më të sigurt për furnizimin me ujët të pijshme, si dhe pjesërisht për kërkesa tjera siç janë
ujitja, industria, energjia, sporti dhe rekreacioni etj. Ujërat nëntokësor ndodhen në thellësi
të ndryshme dhe nga aspekti i përbërjes kimike ata luhaten nga vendi në vend në varësi
nga ndërtimi litologjikë i mjedisit nëpër të cilin ata kalojnë.
3.8.1 Kushtet e formimit të ujërave nëntokësorë
Formimi i ujërave nëntokësor është ngushtë i lidhur me ndërtimin gjeologjik të një vendi,
rajoni, zone etj. Pellgu i lumit Blinajë kryesisht ndërtohet nga formacione shkëmbore
joujëlëshuese dhe me ujlëshueshmëri të dobët, për deri sa sedimente apo depozitimet
ujëlëshuese ndërtojnë sipërfaqe të vogël dhe burimet në to kanë një rëndësi të vogël. Në
shkëmbinjtë joujëlëshues hyjnë rreshpet e Paleozoikut të cilat ndërtojnë malet e Blinajës.
Në këta shkëmbinj hynë rreshpet sericitike, biotitike, ranor, amfibolite, kuarcit të cilat
ndërtojnë kodrën Kërçeva (juglindje të pellgut) dhe në përgjithësi malet e Blinajë.
Akuiferet e formuara në to janë të tipit të thyerjeve (plasa, çarje) dhe ushqejnë burimet
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me prurje të vogëla uji rreth 0.5 l/s deri 1 l/s (burimi i Kerçevës dhe i Çelisë). Në
shkëmbinjtë me ujëlëshues hynë gëlqeroret dhe gëlqeroret e mermerizuar të cilët në malet
e Blinajës kanë përhapje në formë të një brezi i cili shtrihet në drejtim nga veriu për në
jug. Akufieret e formuar në këta shkëmbinj kanë porozitet të çarjeve dhe plasave. Nga to
ushqehen burime prurja e ujit në të cilat është nga 1 l/s deri në 7 l/s (burimi i Jankut).
Akuiferi me porozitet të plasave dhe çarjeve janë formuar në masivin e Goleshit. Burimet
e ujit në këtë masivë kanë prurje uji nga 0.33 l/s deri mbi 30 l/s (burimi i Currelit, Vrellë
etj.).
Në shkëmbinjtë ujëlëshues të mire hyjnë depozitimet aluviale të cilat kanë përhapje të
vogël në pellgun e lumit Blinajë. Në sedimentet e neogjenit burimet e ujit tregojnë prurje
uji nga 0.25 l/s deri 1l/s (burimi në Dobrajë e Madhe).
Në varësi të mjedisit nëpër të cilin kalojnë këto ujëra marrin e përbërjen kimike. Përbërja
kimike e tyre lidhet me kontaktin ujë shkëmb, kohën dhe distancën apo rrugën që uji kalon
nëpër këto mjedise.
Formimi apo krijimi rezervave të ujërave nëntokësorë bëhet në forma të ndryshme më
kryesorët janë:


Filtrimi i ujit nga të reshurat atmosferike (shiut, borës)



Filtrimi i ujërave sipërfaqësore nga lumenjt , liqenet nëpër shtresa ujëlëshuese
deri sa të arrijnë në shtresat e pa përshkueshme dhe krijjimi i rezervave ujore.



Krijimi i rezervave ujore në shtresat ujëmbajtëse, nga kondenzimi i avullit të ujit,
i cili depërton nëpër pore të shtresave tokësore.



Etj.
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Figura 35. Formimi i ujërave nëntokësore

3.8.2 Burimet e ujit
Hapësira e parkut të Blinajës, ka një ndërtim gjeologjik dhe karakteristika
hidrogjeologjike të cilat kanë ndikuar që kjo zonë të jetë e varfur me burime natyrore të
ujit. Pjesa më e madhe e parkut të Blinajë ndërtohet nga shkëmbinj metamorfik të moshës
së Paleozoikut të përfaqësuar me rreshpe etj., të cilët në aspektin hidrogjeologjik nuk
paraqesin mjedis të përshtatshëm për formimin e akuiferëve ujëmbajtës pra kryesisht janë
izolator hidrogjeologjik. Brenda parkut janë evidentuar tre burime të ujit: Burimi i Jankut,
Burimi i Mollës, Burimi i Çelisë. Burimi i Jankut karakterizohet me prurje të ujit më të
shumta, ky burim ka treguar se prurjet e tij luhaten nga 2 l/s (Verë) deri mbi 7 l/s
(Pranverë).
Burmi i Jankut del në kontakt të shkëmbinjve të paleozoikut dhe

gëlqerorëve të

metamorifizuar. Duke marrë në konsideratë luhatjen e prurjeve të ujit në këtë burim
rezulton e zona e ushqimit e vogël, supozohet se gëlqerorët janë një thjerrëz me shtrirje
dhe trashësi jo të madhe, për të siguruar qëndrueshmëri të prurjeve të ujit në burim. Burimi
kryesisht ushqehet nga reshjet shiu dhe bora, kjo tregohet me luhatjen e prurjeve të tij.
\
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Figura 36. Harta e burimeve dhe puseve të ujit në pellgun e Blinajës

3.8.3 Llojet e ujërave nëntokësor
Në përgjithësi dallojmë dy lloje të ujërave nëntokësor: ujërat nëntokësore freatike (me
nivel të lirë) dhe ujërat me presion (ose arterziane).
Ujërat nëntokësore freatike - janë kryesisht afër sipërfaqes së tokës dhe karakterizohen
me luhatje të shumët të regjimi, respektivisht nivelit të tyre. Luhatja e shpesh e nivelit të
këtyre ujërave shoqërohet edhe me ndryshime të konsiderueshme të parametrave fizikë ,
kimik, biologjike etj., të tyre. Këto ujëra ndodhen në thellësi nga disa centimetra deri në
dhjetëra metra poshtë sipërfaqes së tokës. Furnizimi me ujë nga këto ky lloj akuiferi
(horizontit ujëmbajtës) nuk është i rekomandueshëm, duke qenë se komunikimi hidraulik
i ujërave sipërfaqësor (ujërave atmosferike, shi, borë etj.) me ato nëntokësore është mjaftë
i shpejtë dhe për efekt të tillë lehtësisht këto ujëra ndikohen nga ndotja. Në zonën e
studimit ky tip akuiferi është prezent në lugine lumore të lumit Blinajë. Puset e hapura në
këtë akuifer janë me thellësi nga 5 deri në 15 metra e rrallë herë mbi 15 metra.
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Karakteristikë tjetër e këtij lloj akuiferi është se ato në pjesën e poshtëm (dysheme) kanë
formacione litologjike të cilat nga pikëpamja hidrogjeologjike janë të pa përshkueshëm
nga uji, respektivisht izolatorë hidrogjeologjik. Po ashtu te ky tip akuiferi dallojmë zonën
e ajrimit dhe zonën e ngopjes. Ndërmjet zonës së ajrimit dhe të ngopjes kemi pasqyrën e
ujërave nëntokësore. Pasqyra e ujërave nëntokësor te ky tip akuiferi luhatet në varësi nga
zona e ushqimit (reshje shiu, bore etj.).
Ujërat nëntokësore arteziane-ky tip i akuiferit është i lokalizuar në thellësi më të mëdha
dhe në prerje vertikale është i kufizuar me shtresa të cilat nga aspekti litologjik janë jo
ujëlëshuese si nga pjesa tavanore po ashtu edhe në pjesën dyshemore. Ky tip akuiferi është
më i mbrojtur nga aspekti natyror për faktin se mbi te janë shtresa me litologjike të cilat
nuk lejonë infiltrim të shpejtë të ujërave nga sipërfaqja drejtë akuiferit nëntokësor. Janë
më të sigurte për furnizim me ujë të pijshme si dhe për përdorime për qëllime të tjera.
Niveli dinamik i tyre është më stabil pra më i qëndrueshëm, kjo qëndrueshmëri lidhet me
distancën e largët të ushqimit që ka ky tip akuiferi. Po ashtu edhe nga pikëpamja e
parametrave apo kimizmit të tyre këto ujëra janë më stabile.
Sipas pikëpamjes hidrogjeologjike ujërat nëntokësore shtrihen në tre lloje akuiferë: lloji
akuifer me porozitet intergranular, lloji i akuiferit me porozitet të çarjeve dhe çarjeve dhe
çarjeve dhe llojit të akuiferit të ndërtuar në shkëmbinjtë Paleozoik.
Ujëra në pellgun e Blinajës në përgjithësi karakterizohen nga këto veti kryesore:
-

Janë ujëra pa presion (nivel të lirë)

-

Luhatja e nivelit të ujit varet kryesisht nga reshjet atmosferike

-

Regjimi i tyre varet nga pozita gjeografike, klima, relievi, rrjeti hidrografik,
mbulesa e tokës etj.

-

Shtrirja e horizontit ujëmbajtës përputhet me zonën e ushqimit

-

Kanë përgjithësisht lidhje hidraulike me ujërat e lumenjve

-

Ushqehen nga lumi dhe ushqejnë lumin me ujë, respektivisht gjatë stinëve të
thata dhe me reshje.
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3.8.4 Forma e ushqimit të ujërave nëntokësor
Në luhatjet stinore të nivelit të ujërave nëntokësorë luajnë rol, përveç reshjeve, edhe
furnizimet ndihmëse anësore përgjatë rrjedhjes nga taracat lumore dhe liqenore.
Ujërat nëntokësore ushqehen nga bilanci i ujërave që gjenden në sipërfaqe, si nga ujërat
e shiut apo të shkrirjes së borës, po ashtu edhe nga burime të tjera si rrjedhat ujore dhe
liqenet që derdhen përmes shtresave të përshkueshme (zhavorri, rëra, gur ranor) në tokë.
Nivelet e ujërave nëntokësorë ndryshojnë gjatë gjithë vitit në varësi të sasisë së reshjeve
dhe luhatjeve në nivelin e ujit të rrjedhave ujore që ushqejnë atë, por ashtu nivelet e
ujërave nëntokësorë ndryshojnë për shkak edhe të përdorimit të tij.
Shtrati i lumit në këtë pellg pret horizontet e ujrave nëntokësorë duke patur lidhje direkte
hidraulike me to. Karakteri i komunikimit hidraulik reciprok është i ndryshueshëm:
në periudhat e thata, kur nivelet e ujrave nëntokësorë bien, lumi ushqen akuiferët
aluvialë.
Lidhja e mirë hidraulike e ujërave nëntokësorë me ato sipërfaqësorë ndikon jo
vetëm në ruajtjen e bilancit ujor të komplekseve aluvialë por edhe për freskinë e
ujërave, falë ushqimit të vazhdueshëm të akuiferëve (Eftimi etj, 1989).

3.9 Bilanci i ujit për pellgun e Blinajës
Njohja dhe përcaktimi i bilancit ujor për territore të vogla e për pellgje të veçanta ujore,
krahas anës shkencore ka edhe rëndësi praktike, sepse hap rrugën për ndërhyrje në mënyrë
të organizua mbi elementet e veçanta të bilancit duke përpunuar rekomandimet përkatëse
për një shfrytëzim racional e kompleks të rezervave ujore si: energjetike, ujitje, furnizim
me ujë, rekreacion etj.
Bilanci ujor i çdo rajoni apo vendi varet nga shumë faktorë ndër të cilët janë: reliefi,
klima, vegjetacioni, gjeologjia, hidrogjeologjia, pedologjia, lloji i bimësisë, aktivitetet
dhe ndërhyrjet antropogjene për qëllime të përfitimeve nga shfrytëzimi i resurseve
natyrore (Selenica, 2009).
Pellgu i Blinajës ka ndërtim të larmishëm gjeologjik dhe përfshinë një pjesë malore ku
zona në fjalë nuk është fare apo pak e studiuar nga pikëpamja hidrometeorologjike që do
të thotë se zbatimi i bilancit ujor me saktësi është i vështirë.
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Shiu (ose në disa raste dëbora) mund të mbahet nga vegjetacioni, pastaj të rishpërndahet
në një pjesë që arrin tokën dhe një tjetër që avullon. Pjesa që nuk arrin kurrë në tokë
formon përgjimin. Nëse bimësia ofron një sipërfaqe të madhe bazale ose gjetheje, pra një
shkallë të lartë mbulimi, mbajtja e ujit mund të arrijë deri në 30% të reshjeve totale për
një pyll të përzier, 25% për livadhe dhe 15% për kultura tjera. (Musy.A. 2005)
Sa për ilustrim do ti përdorim të dhënat e përcaktuara nga kapitujt paraprak të marruara
nga IHMK për rajonin e Prishtinës i cili nga pellgu në studim ndodhet në lagësi vijëdrejtë
rreth 15-18km.
Për përcaktimin e bilancit ujor për pellgun e Blinajës do ti përdorim të dhënat për këto
elemente hidrometeorologjike:
 reshje,
 rrjedhje sipërfaqësore
 infiltrimi nëntokësorë,
 avullimi.
Në secilën prej këtyre elementeve hidrometeorologjike ka një transport të ujit, një
depozitë të përkohshme dhe nganjëherë një ndryshim të gjendjes. Nga kjo rrjedh se
vlerësimi i sasive të ujit që kalon në secilën nga fazat e ciklit hidrologjik mund të bëhet
duke përdorur një ekuacion të quajtur "hidrologjik" i cili është bilanci i sasive të ujit që
hyjnë dhe largohen një sistem i përcaktuar në hapësirë dhe kohë. Përkohësisht prezantohet
nocioni i vitit hidrologjik. Në parim, kjo periudhë prej një viti zgjidhet sipas kushteve
klimatike). Kështu, në varësi të situatës meteorologjike të rajoneve, viti hidrologjik mund
të fillojë në data të ndryshme nga ai i kalendarit të zakonshëm (p.sh. Në Kosovë viti
hidrologjik fillon 1 Tetor dhe përfundon me 30 Shtator). Për sa i përket hapësirës, është
zakon të punohet në shkallën e një pellgu ujëmbledhës por është e mundur të arsyetohet
në një nivel tjetër (zonë administrative, njësi rajonale, etj).
Ekuacioni i ekuilibrit të ujit bazohet në ekuacionin e vazhdimësisë dhe mund të shprehet
si më poshtë, për një periudhë të caktuar :

P+S=R+E+I+(S±ΔS)

(3.14)
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ku:
P - reshjet [mm],
R - rrjedhja sipërfaqësore [mm],
I – rrjedhja nëntokësore [mm],,
E – Avullimi [mm],
S - burimet (akumulimi) i periudhës së mëparshme (ujërat nëntokësore,
lagështia e tokës, dëbora, akulli) [mm],
S±ΔS: burimet e grumbulluara në fund të periudhës [mm].
Zakonisht elementet e ekuilibrit të ujit shprehen në lartësinë e ujit [mm] për shtresat e
ujit (të precipituar, të rrjedhur, të avulluar, të ruajtur, etj.).
3.9.1 Llogaritja e parametrave hidrologjik për pellgun e Blinajës.


Sasia e reshjeve merret sipas IHMK 2001-2019 është P=656,4 [mm/vit].

3.9.1.1 Llogaritja e sasisë së avullimit
Duke përdorur formulën empirike të Turk-ut do ta përcaktojmë sasinë e avullimit në
varshmëri të reshjeve atmosferike (IHMK 2001-2019 P=660mm) dhe

temperaturë

mesatare shumëvjeçare (IHMK 2001-2019 t=11.25 ºC) të ajrit.

𝐴=

𝑃
2

√0.9 + 𝑃2
𝐿

L = 300+25 t+0.005 t3

ku:

(3.15)
(3.16)

P- reshjet mesatare shumëvjeçare [mm]
t-temperatura mesatare shumëvjeçare e ajrit [ºC]

Duke u bazuar në të dhënat nga IHMK 2001-2019 llogarisim sasinë e avullimit me këtë
metodë empirike:
L = 300+25 t+0.005 t3=588.37

𝐴=

𝑃
2
√0.9 + 𝑃2
𝐿

= 448.36[mm]
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Nëse e shumëzojmë me sipërfaqen dhe e kthejmë në m3/vit kemi:
𝐴 = 448.36𝑚𝑚 × 31𝑘𝑚2 = 13.899 × 106 𝑚3 /𝑣𝑖𝑡

3.17)

3.9.1.2 Llogaritja e sasisë së infiltrimit
Me qenë se në zonën e studimit nuk kemi matje për sasinë e infiltrimit në nëntokë për një
periudhë shumëvjeçare, madhësinë e infiltrimit, për përcaktimin e infiltrimit aplikuar
metodologji pune e mbështetur në formula empikrike duke i marrë në konsiderat edhe
parametrat tjerë (siç janë sasia mesatare e reshjeve shumëvjeçare (P0=660mm/vjet),
rrjedhjes sipërfaqësore (Qs=0.15m3/vjet=150mm/vit) dhe sasia e avullimit (A0=448.97
mm) për bilancin ujor.
𝐼0 = 𝑃0 − 𝑄𝑠 − 𝐴0
𝐼0 = 𝑃0 − 𝑄𝑠 − 𝐴0 = 660 − 150 − 448.97 ≈ 61.03 [

(3.18)
𝑚𝑚
]
𝑣𝑖𝑡

(3.19)

3.9.1.3 Llogaritja e bilancit ujor për pellgun e Blinajës
Duke e thjeshtuar Ekuacionin e Bilancit për pellgun e Blinajës kemi:

P=E+R+I±ΔS

(3.20)

ku:
P - Reshjet (IHMK 2001-2019) 656.4 [mm/vit]
E - Avullimi 448.36 [mm/vit]
R - Rrjedhja sipërfaqësore 150 [mm/vit]
I – Infiltrimi sipas shprehjes 61.03 [mm]
ΔS - ndryshimi i rezervave të lagështisë [mm]
Në mungesë të të dhënave të vazhdueshme për pellgu ujëmbledhës ndryshimi i rezervave
të lagështisë mund ta marrim si ΔS=0.
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P=E+R+I±ΔS

(3.21)

660-448.97-150-61.03±0=0
Zbatimi i metodës së bilancit ujor është i kufizuar nga vështirësia e përcaktimit të
ndryshoreve. Në fakt proceset hidrologjike janë të vështira për tu vëzhguar drejtpërdrejt
në tokë dhe për këtë arsye edhe për t'u matur.

3.10 Cilësia e ujërave
Gjendja e resurseve ujore në Republikën e Kosovës është në përgjithësi e vështirë, sepse
shpërndarja e tyre është e pabarabartë në kohë dhe hapësirë, të përdorura nga një varg i
gjerë përdoruesish dhe jo të menaxhuar në mënyrë racionale. (MMPH-SMM 2013 - 2022).
Cilësia jo e mirë e ujërave është një kërcënim si për vetë ekosistemin ashtu dhe për
shëndetin e njerëzve (Vallja L, 2014). Megjithatë, theksojmë se ndikimi më kryesor vjen
nga aktivitetet antropogjene, kryesisht nga rrjedhjet nga shkarkimet e ujërave të zeza.
Ndotja dhe keqpërdorimi i burimeve hidrike të përsëritshme, konsiderohet një problem
kryesor për dukurinë e ndryshimeve globale. Në veçanti, lumenjtë dhe liqenet e vendeve
në zhvillim vuajnë nga degradimi i madh i cilësisë së ujit (Carpenter et al, 2000). Ujërat
sipërfaqësorë mbledhin sasi gjithmonë e më të mëdha të ujërave të ndotura dhe të pa
trajtuara nga zonat e banuara, zona këto me ndikim të madh nga veprimtaritë e industrisë,
nga zhvillimi intensiv i blegtorisë, si dhe nga prodhimi bujqësor (Anonimous 1,1995).
Kompleksiteti i problemit të cilësisë së ujërave bën të nevojshme marrjen në konsiderate
të qasjeve integrale bashkëkohore. Në zonat me dendësi të ulët të popullsisë problemet e
ndotjes së ujërave sipërfaqësorë nuk vërehen për shkak të aftësisë vetëpastruese të
ujërave. Mirëpo, me rritjen e zonës urbane aftësia vetëpastruese e ujërave nuk arrin të
përballojë shkarkimet e ujërave urbane të patrajtuara, si pasojë vërehen ndikime të
dëmshme në botën ujore, rrezik të infeksioneve etj (Anonimous 3).
Sa i përket zonës së studimit resurset ujore në burim dhe në rrjedhjen e sipërme
konsiderohen se janë të cilësisë së mirë mirëpo kjo cilësi përkeqësohet në pjesën e mesme
dhe të poshtme të ujë rrjedhjes, për shkak të shkarkimit direkt dhe të pa trajtuar të ujërave
të zeza, nga aktivitete bujqësore, mbeturinave etj. Pjesa e studimit paraqet një zonë rurale
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dhe banoret furnizohen me ujë nga puset e hapura dhe kaptimi i resurseve natyrore të ujit.
Banoret hapin puse pa ndonjë kriter dhe monitorim të cilësisë së ujit apo referimit të
rregullave dhe standardeve higjeno – sanitare e po ashtu mungesa e trajtimit të duhur të
tij rrit rrezikun e ndotjes me agjent të jashtëm biologjik, kimik apo mikrobiale. Pjesa më
e madhe e kësaj zone nuk kanë qasje në sistemi i rrjetit publik të furnizimit me ujë. i tërë
furnizimi me ujë i kësaj pjese mbështetet në ujin e resurseve ujore nëntokësore. Banorët
e kësaj pjese kanë qasje në sistemin e kanalizimit mirëpo shkarkimet janë të rregulluara
me gropa septike dhe kanale pastaj me mbushjen e tyre këto derdhen përgjatë ujërrjedhjes
së lumit Blinajë e që përfundojnë në lumin Sitnicë. Sikur në të gjithë vendin edhe në këtë
pjesë shkarkimi i ujërave të ndotura nga amvisëria, dhe ndotja nga bujqësia etj., bëhet
direkt në lumin e Blinajës pa as një trajtim paraprak.
Sa i përket cilësisë së ujërave sipërfaqësore do ti përmendim vetëm disa karakteristika të
përgjithshme për cilësinë e tyre sepse nuk kemi monitorim të vazhdueshëm të cilësisë së
ujërave sipërfaqësore, kurse për vlerësimin e cilësisë së ujërave nëntokësorë kemi bërë
monitorimin në gjashtë (8) stacione (2015-2019) përgjatë pellgut të Blinajës.
3.10.1 Disa nga treguesit e cilësisë së ujit.
Uji është një nga substancat më të thjeshta dhe më të përhapura në natyrë, përbërja fizike
dhe kimike e të cilit është mjaftë mirë e njohur. Disa nga këto karakteristika janë unike,
dhe pikërisht për shkak të këtyre veçorive të veçanta uji është kaq i rëndësishëm për
ruajtjen e jetës në Tokë. Për të treguar cilësinë e ujërave duhet ta dimë përbërjen fizike,
kimike dhe biologjike të ujit.
Në përbërjen fizike të cilësisë së ujërave hyjnë: Materiet e suspenduara, Turbullira,
Ngjyra, Shija dhe aroma, Temperatura.
Turbullira e ujit (tejdukshmëria e ujit)- formohet/krijohet/ nga materiet e tretshme, siç
janë koloidet, mikrogrimcat dhe fluskat gazore, ndikon në thellësin e dëpërtimit të dritës
(shtresa eutrofike) po ashtu në turbullirë ndikon turbulenca, në veçanti lëshimi i materieve
ndotëse;

Turbullira një nga kriteret për përcaktimin e ujit të pijshëm, notit dhe

rekreacionit, Turbidimetri është pajisje me të cilën përcaktohet turbullira në ujë që
përcakton sa dritë kalon nëpër kampionin e ujit;
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Ngjyra e ujit-mund të jetë e vërtet ose e dukëshme, ngjyra e vërtet është nga materiet e
tretshme, ndërsa ajo e dukshme nga materiet e suspenduara, burimi më i shpesht i ngjyrës
së ujit janë materiet organike të tjetërsuara, hekuri, mangani, ngjyra industriale (tekstili,
letra, prodhimet kimike), Ujërat me ngjyrë nuk janë të favorshme për furnizim me ujë
dhe për kërkesat industriale. Ngjyra e ujit matet në mënyrë instrumentale, njësia është
[mgPl/l]
Shija dhe aroma-Këta dy parametra shpesh janë të lidhur njëri me tjetrin, shije dhe arome
merret nga ndikimi i shpërbërjes së materieve organike (kryesisht algave), materiet
ndotëse industriale (fenoli, prodhimet e naftës), gazrat e tretura (H2S), kriprat e tretëshme
(kloride, sulfate). Uji me aromë dhe shije nuk është i përshtatshëm për pije. Përcaktohet
përmes ndjenjës së njeriut për aromë dhe shije;
Temperatura- lidhet me temperaturën e rrethinës (mjedisit rrethues) me ndryshimin e
temperaturës ndërron dendësia e ujit dhe ajo ndikon në dinamikën e proceseve kimike dhe
biologjike, temperatura matet me termometër, Njësia është grad celsius [°C] ose
Kelvin[K].
Në përbërjen kimike të cilësisë së ujërave hyjnë : Materiet e përgjithshme të tretura, pH
Alkaliniteti, Fortësia, Gazrat e tretura, Materiet organike, Materiet ushqyese, Metalet.
Materiet totale të tretëshme - Këto janë materie nga filtrati, përcaktohen nga tharja në
temperatur 105ºC, shprehen në [mg/l] të materies së thatë, duke ngrohur në 600°C lëndën
organike digjet, ajo mbetet një mbetje fikse, inorganike (joorganike), substancat e
depozituara janë rezultat i shpërndarjes përmes reshjeve nëpër atmosferë, duke
shkëmbyer në sipërfaqe ose në shtresën nëntokësore të tokës, gjithashtu një pjesë e
ujërave të ndotura nga amvisëria dhe industria. Këto janë kripëra siç janë: NaCl,
Karbonatet dhe Bikarbonatet;
Vlerat e pH-it ( përqendrimi i jonit të hidrogjenit) - tregon aciditetin e ujit, në ujërat
natyrore të pa ndotura vlera e pH varet nga CO2 i lirë, karbonatet dhe bikarbonatet, ujërat
industriale të ndotura mund të kenë shkallë të ulët dhe të lartë të vlerave pH. Vlerat pH
maten me pH-metër, metoda elektrometrike ose me letër lakmusi. Ujërat natyrore kanë
vlerë pH nga 5.5 deri në 8.6.
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Alkalinitetit - në ujë vjen nga prania e hidroksidit, karbonateve dhe bikarbonateve dhe
metaleve alkali dhe alkaline tokësore. Alkaliniteti përcaktohet nga sasia e joneve që
neutralizojnë jonet e hidrogjenit (karbonatet, bikarbonatet, OH-). Alkaliniteti i ujit natyral
gjenerohet nga shpërbërja e lëndës minerale, tokës dhe atmosferës, shprehet në mg/l
,CaCO3;
Fortësia e uji - formohet nga prania e kripërave të kalciumit dhe magneziumit po ashtu
mund të jetë nga prania e hekurit, manganit, aluminit por në sasi shumë të vogël.
Bikarbonatet dhe karbonatet e bëjnë fortësinë kalimtare, ndërsa kloridet dhe sulfidet janë
konstante. Te fortësia kalimtare e ujit, alkaliniteti është i njejtë me fortësin e ujit, nëse
fortësia e ujit është më e madhe se alkaliniteti, atëherë në të kemi prezencë të klorur dhe
sulfate të kalciumit dhe magnezit;

3.10.2 Kërkesat e cilësisë së ujërave për pije
Ujë i pijshëm”, është ujë i përcaktuar për përdorim nga njerëzit, ku futen:
a) ujërat të trajtuara ose të pa trajtuara, të përcaktuara për qëllim pirjeje, gatimi,
përgatitjeje të ushqimeve dhe për nevojat e higjienës, pavarësisht origjinës së tyre dhe
nëse janë furnizuar prej një rrjeti shpërndarës publik apo privat, prej depozitave, prej
autocisternave, prej puseve individuale apo kolektive, apo të ambalazhuar në shishe ose
në

enë;

b) ujërat që përdoren në ndërmarrjet e prodhimit të ushqimeve për prodhimin, fabrikimin,
përpunimin, ruajtjen apo tregtimin e prodhimeve apo lëndëve të përcaktuara për përdorim
nga njerëzit, si dhe ujërat për pastrimin e sipërfaqeve, objekteve apo materialeve që mund
të jenë në kontakt me artikujt ushqimorë;
c) akujt ushqimorë me origjinë ujore;
ç) ujërat e furnizuara për përdorim nga njerëzit, si pjesë e një aktiviteti tregtar apo publik,
pavarësisht nga sasia mesatare e ujit të furnizuar në ditë.
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Tabela 8. Direktivë mjedisore e Komunitetit Europian 98/83/EC për cilësinë e ujërave të pijshëm

Parametri
Temperatutra (°C)
pH
Përcjellshmëria elektrike

Vlera e rekomanduar

Vlera

maksimale

e

lejueshme (VML)

12

25

6.5 ≤ pH ≤ 8.5

9.5

400

2500

(µS/cm në 20 °C)
Kloruret (mg/l)

25

Sulfatet (mg/l)

25

Kalciumi (mg/l)

100

Magneziumi (mg/l)

30

50

Natriumi (mg/l)

20

175

Kaliumi (mg/l)

10

12

Nitratet NO-3 (mg/l)

25

50

Nitritet NO-2 (mg/l)

250

0.1

Amoniumi NH+4 (mg/l)

0.05

0.5

Fosfatet (µg/L P2O5)

400

5000

Indeksi i KmnO4 (O2 mg/l)

2

5

Fe (µg/l)

50

200

Mn (µg/l)

20

20

As (µg/l)

50

Cd (µg/l)

5

Cr (µg/l)

50

Ni (µg/l)

50

Pb (µg/l)

50
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3.10.3 Cilësia e ujërave sipërfaqësorë
Rritja e standardit të jetesës, rrit kërkesën për ujë të pijshëm. Furnizimi i popullatës me
sasi të mjaftueshme të ujit të pijshëm me cilësi të mirë, pa ndotje mikrobiologjike dhe
fiziko-kimike është prioritet dhe kërkesë imediate për njerëzit pavarësisht vendbanimit të
tyre në qytet apo zonat rurale (Hoxha E, 2019). Lumenjtë janë bërë sot kolektorë të të
gjitha shkarkimeve urbane e industrial. Monitorimi dhe vlerësimi i cilësisë së ujërave
sipërfaqësore, kontrolli i shkallës së ndotjes dhe përcaktimi i ndotësve kryesorë që
shkarkohen në to merr një rëndësi të veçantë për njohjen e gjendjes dhe marrjen e masave
për mbrojtjen ose rehabilitimin e mjediseve ujore. Ndotja e ujërave, është një rrezik si për
vetë ekosistemin ashtu dhe për shëndetin e njerëzve. Ky është një problem me rëndësi dhe
shfaq interes të madh për zgjidhje veçanërisht për vendet në zhvillim, ku praktikat e
administrimit të mjedisit nuk mund të sigurojnë përshtatje me zhvillimin ekonomik
(Agusto & Bamigbola, 2007; Bushati. N 2013).
Përbërja kimike e ujërave sipërfaqësore është funksion i burimit të ushqimit të tyre
dhe i regjimit vjetor të reshjeve. Shpesh kjo përbërje është objekt i modifikimeve nga
aktivitetet humane. Ndotja e ujërave sipërfaqësorë në pellgun e Blinajës gjatë njëzet
viteve të fundit është përkeqësuar në shkallë mbi mesatare. Ky përkeqësim i cilësisë së
ujit ka ardhur kryesisht nga aktivitetet dhe veprimtaritë e ndryshme antropogjene.
Ndër ndotësit më evident janë veçuar:
 Ndotja e ujërave nga shkarkimet e ujërave të ndotura (zeza) - ujërat komunale
 Ndotja nga lëndët-materialet difuze (plehra artificiale, të stallës dhe preparatet
bujqësore – lloje të ndryshme të pesticideve)
 Ndotja nga ndërrimi i destinimit tokave bujqësore dhe erozioni
Si ndotësin kryesor të ujërave sipërfaqësorë në pellgut e Blinajës konsiderojmë
faktorin demografik ku zonat e banimi kryesisht shtrihen përgjatë krahëve të luginës
lumore të lumit Blinajë, me ndikim në rritjen presionin dhe ndikimin në cilësinë e
ujërave sipërfaqësorë, sepse rrit kërkesën për shfrytëzim uji por edhe për shkarkim të
ujërave të ndotura.
Dihet se në zonat apo rajonet ku kemi densitet të ulët të banimit të popullsisë problemet
e ndotjes së ujërave janë minore apo edhe nuk mund të vërehen për shkak të
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mbizotërimit të efektit vetëpastruese (natyror) të ujërave. Ky pohim mund të
konkludohet për pjesën e sipërme të lumit të Blinajës, me fillimin e zonës së banuar
përreth lumit Blinajë në fshatin Vërrshec fillon edhe ndotja e lumit por jo në shkallë të
lartë për arsye të instalimit të sistemit të kanalizimit nga viti 2015, mirëpo përsëri në
pjesën e poshtme të lumit kemi një ndotje më të theksuar ku fillojnë të shkarkohen ujërat
nga gropat septike që mbledh ujërat e ndotura të kanalizimeve të fshatit Vërrshec (Foto
31), pastaj të fshatrave Qylag, Dobraj e Vogël, Dobraj e Madhe, Llugë e deri në
grykëderdhjen e tij në lumin Sitnicë. Konsiderojmë që ndotja në pjesën e poshtme është
mjaft e lartë si nga shkarkimet e ujërave të ndotura e po ashtu nga lëndët-materialet
difuze (plehrat artificiale dhe preparatet që përdoren në tokat bujqësore). Rritja e
shkallës së standardit jetësor, urbanizmi dhe dendësia e lartë, mbizotërojnë aftësinë
vetëpastruse të ujrave në lumenj dhe në këto raste ujërat nuk arrijnë të përballojnë
shkarkimet e ujërave të ndotura të patrajtuara të cilat paraqesin rrezik të përhapjes së
sëmundjeve të ndryshme infektive dhe degradojnë vendbanimet ujore të florës dhe
faunës ujore. Përqendrimi i ndotjes së lartë në rrjedhën e mesme lumenjve favorizohet
edhe rrjedhja e ngadalshme e ujit dhe pakësimi i sasisë së ujit sidomos gjatë muajve nga
Qershori deri në Nëntor.
Të gjitha llojet e ujërave të ndotur (zeza) në këtë zonë shkarkohen nga gropat septike
drejtpërdrejt dhe të patrajtuara në lumin Blinajë e pastaj në lumin Sitnicë duke shkaktuar
ndotjen e tyre.

Foto 31. Pamje nga gropa septike që mbledh ujërat e kanalizimeve të fshatit Vërshec
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b)
Foto 32. Shkarkimi nga gropa septike në lumin e Blinajës (Vuniqi.L,2020)

3.10.4 Cilësia e ujërave nëntokësorë
Ujërat nëntokësorë konsiderohen historikisht burime të besueshme në lidhje me cilësinë
e tyre, mbrojtjen nga ndotja sipërfaqësore e mundësojnë shtresat gjeologjike të tokës që
luajnë një rol të filtrave kur uji i ndotur kalon nëpër to në thellësinë e tokës. (Sabhapandit
P., et.al., 2010). Studimi sezonal dhe ndryshimi i parametrave të cilësisë së ujit sigurojnë
informacion në lidhje me gjendjen e cilësisë së tyre në një periudhë kohe (Haloi N. dhe
Sarma H.P., 2011).
Rritja e kërkesës për ujë të pijshëm, ujitje dhe veprimtaritë tjera ekonomike është një
faktor i rëndësishëm që ndikon gjendjen cilësore dhe sasiore të ujërave nëntokësor.
Nxjerrja, respektivisht tej shfrytëzimi i ujërave nëntokësorë në pellgun e lumit Blinajë
është duke ndikuar në përkeqësimin e cilësisë duke i bërë ato të pa përdorshme për pirje.
Ujërat nëntokësor në këtë pellg ndodhen të lokalizuar në akuifer me karakteristika
hidrogjeologjike të ndryshme nga të cilat varet edhe mundësia e ndotjes së tyre. Me rastin
e studimit për hartimin e kësaj teme të diplomës në gjithë hapësirën e pellgut lumore janë
matur nivelet e ujërave nëntokësor në mbi 260 puse dhe me këtë rast ka rezultuar se
pasqyra e ujërave nëntokësor luhatet nga 2.5 deri në 12 m. Ujërat nëntokësor më afër
sipërfaqes janë përgjatë luginës së lumit Blinajë dhe po ashtu në këtë zonë tregohet një
lidhje hidraulike midis ujërave sipërfaqësor dhe nëntokësor e cila përveç që ka ndikim në
ushqimin e ujërave nëntokësor po ashtu ka ndikim edhe në rritjen e mundësisë që ujërat
e ndotura të arrijnë me lehtë në akuiferin e ujërave nëntokësor. Në këtë mënyrë ndotja e
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ujit të lumit Blinajë reflekton edhe me ndotjen e ujërave nëntokësor, respektivisht puseve
të gërmuara dhe të shpuara të cilat ndodhen brenda pellgut.
Konsumimi i tyre në një shkallë të gjerë për shkak të ndryshimit të klimës vihet re
mungesa e ujit që shkakton degradim në cilësinë e tyre. Në të gjithë vendin, dekadat e
fundit ujërat sipërfaqësorë dhe nëntokësorë janë në një presion të madh nga ndotja. Vite
më parë, për shkak të ndotjes së ujit, në këtë zonë popullsia kishte shqetësime për
shëndetin duke përdorur ujë me cilësi të dobët. Prandaj është e nevojshme të monitorohet
cilësia e ujit në mënyrë që të kuptohen karakteristikat kimike dhe të sigurohet një vlerësim
i besueshëm i cilësisë së ujit (Zhang X et al, 2010). Ky studim i cili përfshin periudha nga
Prilli 2015 deri në Shtator 2019 në zonën e pellgut të lumit Blinaja është ndërmarrë me
qëllim: së pari të ketë një pasqyrë më të saktë të cilësisë së ujërave nëntokësore, së dyti
për të marrë të dhënat dhe informacionin e vendit dhe së treti për të siguruar një
informacion më të sigurt para popullatës për cilësinë e ujit të pijshëm nga ky ujëmbledhës.

3.10.4.1 Përbërja fizike dhe kimike e ujërave nëntokësor
Me përbërje kimike të ujërave nëntokësore kuptohet përmbajtja e të gjithë
substancave të tretura në ujë në formë jonesh, gazesh, lëndë koloidale. Jonet kryesore që
përcaktojnë mineralizimin e ujit janë: Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4-2, HCO3- dhe CO3-2,
ndërsa në sasi të vogla ndodhen edhe jonet K+, Fe2+, NO3-.
Përbërja kimike e ujërave nëntokësorë varet nga disa faktorë si: përbërja litologjike e
shkëmbit -ku qarkullon uji, thellësia e shtrirjes së ujërave nëntokësore, sipërfaqja e
kontaktit ujë-shkëmb, rruga që përshkon uji, lidhja hidraulike me sipërfaqen e tokës, etj.
Këto tipare hidrokimike të ujërave nëntokësore janë përcaktuar nga një sërë faktorësh të
karakterit gjeologjik e hidrogjeologjik si:
 Sipërfaqja e gjerë e përhapjes së tyre.
 Heterogjeniteti litologjik.
 Ndërtimi i ndryshëm strukturor i nënpellgjeve të veçanta.
 Pozicioni relativ kundrejt zonës së ushqimit dhe të drenimit lokal.
 Shkalla e komunikimit me basenet anësore.
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4 METODOLOGJIA
Qëllimi kryesor i këtij studimi ka qenë vlerësimi kimik i cilësisë së ujërave nëntokësore
në pellgun e lumit Blinajë. Vlerësimi i cilësisë sё ujërave tё puseve në këtë zonë është
bërë duke marrë nё konsideratë faktin se këto ujëra përdoren si ujë i pijshëm, ujitje, etj,
prandaj vlerësimi i cilësisë sё tij është bёrë nё lidhje me Direktivën e Komunitetit
Europian për ujërat e pijshëm [98/83/EC] si dhe me Direktivën e Komunitetit Europian
EC/CEC/440 datë 16/06/1975, - Cilësia ujërave sipërfaqësore që kanë si qëllim
përdorimin për ujë të pijshëm.
Në këtë punim kemi aplikuar metodologjinë kërkimore-shkencore me qëllim të kërkimit,
vlerësimit dhe administrimit të resurseve ujore në pellgun e Blinajës. Kjo metodologji
paraqet rëndësi për shfrytëzim nga ana e profesionistëve të rinj, si dhe për përpilimin e
projekteve që kanë të bëjnë me kërkimin, vlerësimin dhe administrimin e
resurseve natyrore.
Realizimi i këtij punimi ka kaluar nëpër këto faza:
 Grumbullimi, sistemimi dhe analizimi i informacioneve hidrografike, hidrologjike,
gjeologjike dhe hidrogjeologjike për pellgun.
 Analizimin dhe përpunimin e materialit analitik dhe të vrojtimeve në terren duke
përdorur programet kompjuterike si Excel, ArcGIS etj.
 Karakterizimin sasior dhe cilësorë të ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë,
 Përcaktimin e sektorëve potenciale të pellgut ujëmbledhës të lumit Blinajës për
furnizimin me ujë të pijshëm dhe teknologjik.
 Krijimi i data bazës fillestare të parametrave sasiore e cilësore të resurseve ujore të
pellgut.
 Vlerësimi i bilancit ujor dhe ballafaqimi me kërkesat për ujë në këtë pellg.
 Pastaj punimi i një modeli të menaxhimit të pellgjeve të vogla kur në periudha kohore
kemi tepricë të sasisë së ujit ta akumulojmë atë sasi uji dhe ta shfrytëzojmë gjatë
periudhave kohore kur kemi mungesë të sasisë së ujit
 Për mostrim i kemi zgjedhur disa puse, burime dhe matjet direkte në lumë, prej nga i
kemi grumbulluar të gjitha të dhënat për pellgun. Numri dhe pozicioni i stacioneve të
kampionimit është bërë duke marrë parasysh faktin që mostrat të përfaqësonin sa më
mirë të gjithë zonën e marrë në studim. Për këtë qëllim u definuar 8 lokacione për
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marrjen e mostrave të ujit. Këto tetë lokacione u caktuan sepse u konsiderua se e
mbulojnë mjaftë mirë pellgut dhe mund të jepnin një tablo të qartë të situatës
mjedisore në këtë pellg. Në tabelën e mëposhtme jepen në mënyrë të detajuar
pozicionet gjeografike të vend marrjes së mostrave si dhe karakteristikat tjera
përkatëse të tyre.
Tabela 9. Vend marrja e mostrave për matjen e cilësive të ujërave nëntokësore
Lokacioni i
marrjes së
mostrave

Koordiunata

Koordinata

Larësia

x

y

Z

Vendndodhja

SM1 (Burim)

7498703

4710244

708

Curreli

SM2 (Pus)

7499797

4708759

630

R.L. Leletiq

SM3 (Burim)

7497724

4707567

705

Kroni i Jankut

SM4 (Pus)

7500491

4707504

610

H.Ç. Vërrshec

SM5 (Pus)

7501620

4708582

562

Qylag

SM6 (Pus)

7503423

4708582

552

Dodrajë

SM7 (Pus)

7499822

4707286

615

Verrshec

SM8 (Burim)

7501811

4708093

620

Kërrqev

Figura 37. Harta e vendmarrjes së mostrave për matjen e cilësisë së ujërave nëntokësor.

96

Parametrat për të cilët janë kryer matje gjatë këtij studimi janë:
 Parametrat fiziko-kimikë: Temperaturë, pH, Përcjellshmëri elektrike, BOD, COD ,
TDS, Turbullira, Alkaliniteti, Fortësia totale.
 Përqendrimi i joneve kryesore: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO-3 , Cl-, SO42- .
 Përqendrimet e elementëve ushqyes: P-PO, N-N, N-NO, N-NH4 .
 Përqendrimet e metaleve të rënda: Pb, Cd, Cr, Ni, Fe, Mn.
Mostrat janë marrë në periudhën Prill, Gusht 2015, Janar 2016 dhe Shtator 2019 gjatë
kushteve të motit të mirë, për të shmangur ndotjen e mundshme të ujit nga reshjet, pasi
kjo do të ndikonte në cilësinë e mostrave. Mostrat e ujit u morën në shishe polietileni, me
një vëllim prej 1 litër, të mbyllura me tapë nën presion dhe kapak fileto. Shishet u
mbushën, duke lënë një hapësirë nën kapakun e ngjeshur, rreth 1 mm, për të eliminuar
mundësinë e ndotjes së ujit të mostrës. Mostrat e marra në terren ruhen në frigoriferin e
fushës me qëllim të ruajtjes së kushteve natyrore derisa të dërgohen në laborator.
Parametrat e ujit u analizuan në laborator për anionet kryesore dhe kationet, ndërsa
parametrat fiziko-kimikë si temperatura, pH, përçueshmëria elektrike dhe oksigjeni i
tretur në ujë, u matën direkt në vendin ku janë marrë mostrat (Hounslow, 1995).
Pastaj këto të dhëna i kemi përpunuar duke përdorur

software kompjuterike për

përpunimin e të dhënave, integrimin e rezultateve dhe sistemimin e tyre në këtë punim si
p.sh. Microsoft Excel, Google Earth, Gis, Autocad, HecRas etj.
Për përgatitjen tekstuale dhe grafike të këtij punimi janë përdorur programet si: Microsoft
Word, PowerPoint, Paint, etj.
Renditja e punimit është bazuar në Kornizën për punim Diplome të UBT-së respektivisht
për shkallën master.
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5 PREZENTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1. Analiza dhe vlerësimi i cilësisë së ujërave nëntokësor.
Me qëllim të vlerësimit të cilësisë së ujërave nëntokësor në pellgun e lumit Blinajë në
periudhën 2015-2019 janë marrë mostra uji në pika monitorimim (tri burime dhe pesë
puse)
Temperatura e ujit nëntokësor - në ujëmbledhësin e lumit Blinaja luhaten nga 4.9 ºC
deri në 19.6 ºC, me një vlerë mesatare prej 12.46 ºC, devijim standard 3,65 dhe
koeficientin e variacionit 29.36. Nëse krahasojmë vlerat e marra me kriteret e ujit të
pijshëm me temperaturën prej 7 deri në 12 ºC, rezultatet janë si më poshtë: nga 25 mostrat
e analizuara, 8 prej tyre ose 32% janë brenda vlerës së temperaturës nga 7 deri në 12 ºC,
ndërsa 17 prej tyre ose 68% tregojnë vlera më të larta.
16
14

Temp. [°C]

12
10
8
6
4
2
0

SM1
(Burim)
T [ºC] 13.85

SM2
(Pus)
11.95

SM3
(Burim)
9

SM4
(Pus)
13.45

SM5
(Pus)
13.4

SM6
(Pus)
12.75

SM7
(Burim)
13.9

Figura 38. Variacioni i temperaturës mesatare për 6 stacione matëse

PH - Përqendrimi i jonit të hidrogjenit (H+) ose pH i ujit është një nga treguesit kryesorë
të cilësisë së ujit (Dakoli H, 2007). Vlerat e pH të matura në tetë lokacione dhe në periudha
të ndryshme kanë treguar se ky parametër në ujërat nëntokësore të këtij pellgu luhaten
nga 5.92 deri në 8.03 me vlerë mesatare prej 7.12, devijim standard prej 0.44 dhe
koeficient të variacionit prej 6.16. Në figurën 39, është treguar luhatja e pH si vlerë
mesatare e matur në periudha të ndryshëm kohore në çdo lokacion. Nga fig.39., shihet se
vlerë më të lartë të pH tregohet në stacionin matës (SM1), ndërsa vlera më e ulët tregohet
në stacionin matës (SM8). Në terma hapësinorë tregohet që vlera e pH tregon rënie nga

98

veriu në lindje. Nëse krahasojmë vlerat e marra me kriteret e ujit të pijshëm të gjitha
mostrat e plotësojnë këtë kriter: 6.5 ≤ pH ≤ 8.5

8.00
7.50

Vlera pH

7.00
6.50
6.00
5.50
5.00

SM1
(Burim)

SM2
(Pus)

SM3
(Burim)

SM4
(Pus)

SM5
(Pus)

SM6
(Pus)

SM7
(Pus)

SM8
(Burim)

7.73

6.95

7.04

7.05

7.15

7.33

6.85

6.21

pH

Figura 39. Variacioni i vlerave mesatare të pH

Përçueshmëria elektrike - varet drejtpërdrejt nga sasia e kripërave të tretura në ujë dhe
përmbajtja e dy joneve të valencës. Vlerat në ujërat e pellgut lumor Blinaja variojnë nga
175.50 μS/cm (SM8) deri në 1124.75 μS/cm (SM6), ndërsa vlera mesatare është 663.3 μS
/ cm (Fig.40.). Vlerat e përcjelljes elektrike tregojnë një rritje nga veriperëndimi dhe
perëndimi në lindje të pellgut ujëmbledhës. Vlerat më të larta tregohen në stacionin matës
SM6, ndërsa ato më të vogla tregohen në stacionin matës SM8. Sipas kritereve për cilësi
të ujit të pijshëm e PE e rekomanduar është 400 po jo më e lartë se 2500.

1205.00

PE (μS/cm)

1005.00

805.00
605.00
405.00

205.00
5.00

SM1
(Burim)

PE (μS/cm) 527.50

SM2
(Pus)

SM3
(Burim)

SM4
(Pus)

SM5
(Pus)

434.75

478.25

646.20

985.00

SM6
(Pus)

SM7
(Pus)

SM8
(Burim)

1124.75 866.00

175.50

Figura 40. Vlerat e përçueshmërisë elektrike për stacionet matëse
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Oksigjeni i tretur - është karakteristik për ujërat e cekët, vlerat e tij zvogëlohen me
thellësi, në ujërat nëntokësore vijnë nga atmosfera dhe marrin pjesë në proceset hidrogjeokimike. Mungesa e oksigjenit në ujërat e cekët dëshmon ndotjen e ujit. Prania e
oksigjenit në ujërat nëntokësor çon në zhvillimin e proceseve të tyre të vetë-pastrimit të
ndotjes së tij (Dakoli H, 2007). Vlera e oksigjenit të tretur varion nga 1.1 mg/l deri në
10.3 mg/l, ndërsa vlera mesatare është 4.8 mg/l (Fig.40.). Vlerat më të larta tregohen në

Ot [mg/l]

stacionin matës SM7, ndërsa ato më të ulëtat në stacionin matës SM6.

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

Ot (mg/l)

SM1
(Burim)

SM2
(Pus)

SM3
(Burim)

SM4
(Pus)

SM5
(Pus)

SM6
(Pus)

SM7
(Burim)

7.25

3.64

7.59

3.90

3.82

1.76

9.00

Figura 41. Vlera mesatare e Oksigjenit të tretur sipas stacioneve matëse.

Mineralizimi i përgjithshëm - është një tregues shumë i ndjeshëm i kohës dhe tregues i
intensitetit të bashkëveprimit të tij me shkëmbinjtë nëpër të cilët lëviz përgjatë. Ky
parametër tregon rritje me thellësinë e zgjerimit të ujërave nëntokësorë. Vlerat e
mineralizimit total janë duke filluar nga 128 mg/l deri në 882 mg/l, ndërsa vlera mesatare
është 448.6 mg/l (Fig.41.). Vlerat më të larta tregohen në stacionin matës SM6, ndërsa
ato më të vogla në stacionin matës SM3. Rritja e mineralizimit të përgjithshëm të ujërave
nëntokësore të pellgut lumor Blinaja shkon nga veriperëndimi dhe perëndimi në lindje të
ujëmbledhësit.

100

600.00

TDS [mg/l]

500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

Mp [mg/l]

SM1
(Burim)

SM2
(Pus)

SM3
(Burim)

SM4
(Pus)

SM5
(Pus)

SM6
(Pus)

SM7
(Burim)

255.50

242.25

190.75

297.00

476.00

557.00

0.00

Figura 42. Vlerat e mesatare të mineralizimit të përgjithshëm për stacionet matëse

Mbetja e thatë - vlera e saj varion nga 178.09 mg/l deri në 968.7 mg/l, ndërsa vlera
mesatare është 537.1 mg/l, me devijimin standard 217.2 dhe koeficientin e variacionit
40.4 (Fig.43.). Në terma hapësinor rritja e vlerave të mbetjeve të thata në ujërat
nëntokësore të pellgut lumor Blinaja shkon nga veriperëndimi dhe perëndimi në lindje.

800.00
700.00

Mbth [mg/l]

600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

SM1
(Burim)
Mbth [mg/l] 383.88

SM2
(Pus)
680.39

SM3
(Burim)
421.47

SM4
(Pus)
682.26

SM5
(Pus)
317.04

SM6
(Pus)
737.58

SM7
(Burim)
0.00

Figura 43. Vlerat e mesatare nga mbetja e thatë për stacionet matëse

Joni i kalciumit (Ca2 +) - vlerat e jonit Ca2 + duke filluar nga 18.50 mg/l deri në 107.90
mg/l, ndërsa mesatarja është 74.9 mg / l, me devijim standard 29.5 dhe koeficientin e
variacionit 39.4. Ujërat nëntokësore tregojnë vlera më të larta të jonit Ca2+ në drejtimin
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lindor të pellgut (Fig.44.). Përmbajtja e jonit Ca2+ rritet për efektin e reshjeve, duke
përdorur jonin Ca2 +, nga mineralet e natriumit (albite).
125.00
105.00

Ca²⁺ (mg/l)

85.00
65.00
45.00
25.00
5.00

Ca²⁺ (mg/l)

SM1
(Burim)

SM2
(Pus)

SM3
(Burim)

SM4
(Pus)

SM5
(Pus)

SM6
(Pus)

SM7
(Pus)

SM8
(Burim)

31.08

56.43

104.28

79.82

68.85

100.50

107.90

18.50

Figura 44. Variacioni i vlerave mesatare të Jonit të kalciumit

Joni i magnezit (Mg2+) - ky jon shfaqet nga ujërat nëntokësorë nga dolomiti dhe
tjetërsimi i shkëmbinjve minerale kristalorë (olivinë, piroksen, amfibol, mikë, serpentinit,
magnez). Vlerat e larta të jonit Mg2+ në pikën SM1, shoqërohen shkembinj ultra baze te
masivit te Goleshit si: serpentinitet, Peridotites, harcburgitet dhe magnez. Siç tregohet në
(Fig.45.), Vlerat më të larta të jonit Mg2+, në pellgun ujor nëntokësor janë në pjesën
veriperëndimore (SM1) dhe lindore (SM5 dhe SM6), ndërsa vlerat më të vogla Mg2+,
tregohen kryesisht në pjesën qendrore të stacionet matëse të pellgut (SM2, SM3 dhe M4)
(Fig.45.).

125.00

Mg²⁺ (mg/l)

105.00

85.00
65.00
45.00
25.00
5.00

Mg²⁺ (mg/l)

SM1
(Burim)

SM2
(Pus)

SM3
(Burim)

SM4
(Pus)

SM5
(Pus)

SM6
(Pus)

SM7
(Pus)

SM8
(Burim)

84.05

32.74

8.68

34.02

106.58

114.20

30.90

6.40

Figura 45. Variacioni i vlerave të Jonit të Magnezit
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Joni i natriumit (Na+) - ky jon në ujërat nëntokësorë ndodhet në përqendrime të
ndryshme, dhe është shumë i shoqëruar me jonin Cl-. Vlerat më të vogla të jonit Na+
tregohen në stacionet SM1 dhe SM3, ndërsa më të lartat në stacionet SM2, SM4, SM5
dhe SM6. Rritja e jonit Na+ lëviz nga perëndimi në lindje të ujëmbledhësit (në drejtim të
rrjedhës së ujit). Vlera minimale (1.12 mg/l) e Na + tregon analizën e kampionit Nr.3.,
Në stacionin SM1, ndërsa vlera maksimale (32.8 mg/l) tregon analizën e mostrës Nr.3 në
stacionin matës SM6 ( Fig.46.). Uji nëntokësor në këtë pellg pasurohet me jon Na+ nga
proceset e shkëmbimit jonik (riadorbimi i kalciumit nga shkëmbi dhe pasurimi i ujit me
natrium), dhe proceset e tjetërsimit të mineraleve aluminosilikate të natriumit (albit).

35.00
30.00

Na⁺ (mg/l)

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

SM1
(Burim)
Na⁺ (mg/l) 1.59

SM2
(Pus)
11.85

SM3
(Burim)
4.60

SM4
(Pus)
13.96

SM5
(Pus)
24.32
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Figura 46. Variacioni i vlerave mesatare të jonit të natriumit

Joni i kaliumit (K+) - shfaqet në ujërat nëntokësore të pellgut lumor Blinajë, kryesisht
nga dekompozimi i materialeve organike. Vlerat më të larta të jonit K+ tregohen në
stacionin matës SM4. Brenda 28 (njëzet e tetë) mostrave të analizuara, ky jon ka treguar
vlerën minimale (0.05 mg/l) në analizën e mostrës Nr.1. në stacionin matës SM1, vlera
maksimale (31.1 mg/l) ka treguar në analizën e mostrës Nr.1., në stacionin matës SM4,
ndërsa vlera mesatare është 6.9 mg/l (Fig.47.).
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Figura 47. Variacioni i vlerave mesatare të jonit të kaliumit

Joni i bikarbonatit (HCO3-) - mbizotëron në ujërat nëntokësore të cekët (karakteristikë
për këtë pellg). Ky jon në ujërat nëntokësore të pellgut lumor Blinaja vjen nga shpërndarja
e CO2 në ujë dhe shpërbërja e gurit gëlqeror dhe dolomitit, tjetërsimi i mineraleve silikate,
dhe nga procesi i zvogëlimit të sulfateve (baktereve-materie organike) dhe ndotjes
antropogjene. Vlera minimale (42.14 mg/l) tregohet në analizën e mostrës Nr.1, në
stacionin matës SM7, vlera maksimale (683 mg/l) tregohet në analizën e mostrës Nr.3. në
stacionin matës SM6, ndërsa mesatarja për tetëmbëdhjetë kampionë të analizuar është
383.50 mg/l (Fig.48.). Joni HCO3- tregon rritje në pjesën veri-perëndimore të pellgut në
stacionin matës SM1, ndërsa në drejtim të juglindjes dhe perëndimit tregon një ulje të
lehtë (SM2, SM3, S4) dhe përsëri tregon rritjen në stacionet matëse në lindje, (SM5 dhe
SM6).

700.00
600.00

HCO3⁻ (mg/l)

500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

SM1
SM2
SM3
SM4
SM5
SM6
SM7
SM8
(Burim) (Pus) (Burim) (Pus)
(Pus)
(Pus)
(Pus) (Burim)
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Figura 48. Variacioni i vlerave mesatare të jonit të bikarbonat
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Joni i sulfatit (SO42-) - është karakteristik për ujërat nëntokësore të cekët. Në ujërat
nëntokësorë vjen nga shpërbërja e shkëmbinjve të sulfatit dhe oksidimi i mineralit sulfid.
Gjithashtu mund të hyjë në ujërat nëntokësore të cekëta nga dekompozimi i substancave
bimore dhe shtazore që kanë squfur në përbërjen e tyre. Në profilin vertikal me thellësi
rritet përmbajtja e jonit SO42- në ujërat nëntokësore. Në ujërat freatik përmbajtja e SO42është e vogël. Vlerat e larta të përmbajtjes së jonit SO42- në ujin e pellgut të lumit Blinajë,
ndodhin si rezultat i dekompozimit natyror të çështjeve organike, dhe për shkak se ato
puse nuk janë të hapura dhe të ndërtuara sipas standardeve teknike dhe sanitare, e po ashtu
për shkak të ndotjes që vjen nga reshjet, këto ujëra në puse janë të ndotura dhe me këtë
rritet vlera e jonit SO42-. Vlerat më të ulëta të jonit SO42- tregohen në stacionet matëse
(SM7) dhe SM8), ndërsa vlerat më të larta tregohen në stacionet matëse (SM2, SM4, SM5
dhe SM6), të cilat janë puse (Fig.49.). Rritja e vlerave të parametrave të SO42- kryesisht
shkon në drejtim të perëndimit në lindje të pellgut (pjesa fushore).
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Figura 49. Variacioni i vlerave mesatare të jonit sulfat

Joni i klorit (Cl-) - joni Cl- hyn në ujërat nëntokësore të pellgut nga atmosfera përmes
reshjeve nga tjetërsimi i mineraleve të shkëmbinjve magmatikë (pjesa veri-perëndimore
e pellgut), shkëmbinjtë sedimentar (pjesa më e madhe e pellgut), dhe nga veprimtaria
antropogjene (ujërat e zeza, mbeturinat rurale etj). Vlera minimale (0.71mg/l) tregohet në
analizën e mostrës Nr. 2., në stacionin matës SM8, vlera maksimale (60.87 mg/l) tregohet
në analizën e kampionit Nr.3., në stacionin matës SM5, ndërsa vlera mesatare është 23.31
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mg/l (Fig.50). Rritja e vlerës jonit Cl- shkon nga veriperëndimi dhe perëndimi në drejtim

Cl⁻ (mg/l)

të lindjes (në drejtim të rrjedhës sipërfaqësore të ujit).
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Figura 50. Vlerat mesatare të jonit të klorit.

Jon i nitratit (NO3-) - vlera më e ulët tregohet në stacionin matës SM3, ndërsa më i lartë
në stacionin matës SM5. Vlera minimale (0.2 mg / l) tregohet në stacionin matës SM3,
analiza e kampionit Nr.1., Vlera maksimale (65.5 mg / l) tregohet në stacionin matës SM5,
analiza e mostrës Nr. 2., Ndërsa vlera mesatare është 28.50 mg/l. Rritja e vlerës së këtij
parametri shkon drejt perëndimit (SM2) në juglindje dhe lindje (SM4, SM5 dhe SM6)
(Fig.51.).
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Figura 51. Variacioni i vlerave mesatare të jonit nitrat.
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Fortësia (Fp,) - shkaktohet nga komponimet e kalciumit dhe magnezit, dhe nga një

shumëllojshmëri e metaleve të tjerë. Përfaqëson përqendrimin e përgjithshëm të joneve të
kalciumit dhe magnezit, të raportuara si karbonat kalciumi. Thjesht, sasia e kalciumit të
tretur dhe magnezit në ujë përcakton "ngurtësinë" e tij. Fortësia nuk konsiderohet një
rrezik për shëndetin; sidoqoftë, uji që përmban ngurtësi shpesh duhet të zbutet nga reshjet
e gëlqeres ose shkëmbimi i joneve (Spellman R.F. 2007). Fortësia e ujërave nëntokësorë
në ujëmbledhësin e lumit Blinaja shkon nga 3.40 d°H deri në 44.13 d°H, me një vlerë
mesatare prej 23.0 d°H (Fig.52.).
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Figura 52. Variacioni i vlerave mesatare të fortësisë
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5.2 Matjet direkte të burimeve
Tabela 10. Disa matje të prurjes për burimet në pellgun e lumit Blinajë:
Koordinatat 34T

Nr.
1
2
3

E

N

7501811

4708093

Koordinatat 34T
Nr.
E
1
2
3
4
5
6
7
8

N

7498603

4710276

Koordinatat 34T
Nr.
1
2
3

E

N

7503660

4710108

Sasia e Ujit gjatë matjes - Kroi i kerqevës
Lartësia
mbi
Sasia
detare
Litra Koha Mesatarja
[l/s]
10
102
620
10
103
102.33
0.098
10
102
Sasia e Ujit gjatë matjes - Curreli
Lartësia
mbi
Sasia
detare
Litra Koha Mesatarja
[l/s]
10
26
10
30
23.13
0.432
10
20
10
16.53
698
10
31
10
34
33.75
0.296
10
37
10
33
Sasia e Ujit gjatë matjes - Kroi i Dobrajes
Lartësia
mbi
Sasia
detare
Litra Koha Mesatarja
[l/s]
10
21
10
20
553
20.33
0.492

10

Data:
18.03.2018

Data:
18.03.2018

31.03.2018

Data:

Vërejtje
ka pasur pak
humbje ne
fund

Vërejtje
Ka pasur
impuls 28
sekonda 10l
per 16 sec
Ka pasur
impuls 33
sekonda, 10l
per 14 sec

Vërejtje

18.03.2018

20

Foto 33. matjet të burimet e ujit në pellgun e lumit Blinajë: a) burimi i Dobrajës, b) burimi i

Kërrqevë, c) burimi Currelit (Foto 2018).
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Tabela 11. Të dhënat karakteristike të akumulimeve më të rëndësishme të pellgut të Blinajës:

Nr.
rend.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Koordinatat

Emërtimi
Gurorja I
Gurorja II
Resinofc I
Resinofc II
Pojata I
Pojata II
Pojata III
Pojata IV
Pojata V
Zborc I
Zborc II
Zborc III (Shëpia e pylltarëve )
Zborc III (Shëpia e pylltarëve I)
Zborc IV (Shëpia e pylltarëve I)
Varigoc I
Varigoc II
Livadhi i Gjores I
Livadhi i Gjores II
Livadhi i Gjores III
Livadhi i Gjores IV
Gurthyesi I
Gurthyesi II
Lugi i thellë
Guri i Ymerit
Mbi Llobure
Llobure
Te Hoteli (Hyrja)

Lmd

Sipërfaqja

Perimetri

Thellesia

Vëllimi I
perafert

N

E

z

[ha]

[m]

[m]

[m³]

42º 32̍ 30 ̍ ̍
42º 32̍ 20 ̍ ̍
42º 31̍ 37̍ ̍ ̍
42º 30 ̍ 30 ̍ ̍
42º 30 ̍ 23 ̍ ̍
42º 29 ̍ 39 ̍ ̍
42º 29 ̍ 27 ̍ ̍
42º 29 ̍ 06 ̍ ̍
42º 29 ̍ 08 ̍ ̍
42º 28 ̍ 50 ̍ ̍
42º 28 ̍ 45 ̍ ̍
42º 28 ̍ 50 ̍ ̍
42º 29 ̍ 03 ̍ ̍
42º 29 ̍ 16 ̍ ̍
42º 29 ̍ 14 ̍ ̍
42º 29 ̍ 20 ̍ ̍
42º 29 ̍ 41 ̍ ̍
42º 29 ̍ 42 ̍ ̍
42º 29 ̍ 43 ̍ ̍
42º 29 ̍ 44 ̍ ̍
42º 30 ̍ 05 ̍ ̍
42º 30 ̍ 18 ̍ ̍
42º 31 ̍ 10 ̍ ̍
42º 31 ̍ 12 ̍ ̍
42º 31 ̍ 44 ̍ ̍
42º 31 ̍ 56 ̍ ̍
42º 30 ̍ 44 ̍ ̍

20º 57̍ 45 ̍
20º 57̍ 06̍
20º 57̍ 10 ̍ ̍
20º 57̍ 22 ̍ ̍
20º 57̍ 27 ̍ ̍
20º 58 ̍ 23 ̍ ̍
20º 58 ̍ 38 ̍ ̍
20º 58 ̍ 58 ̍ ̍
20º 59 ̍ 05 ̍ ̍
20º 59 ̍ 02 ̍ ̍
20º 59 ̍ 14 ̍ ̍
20º 59 ̍ 17 ̍ ̍
20º 59 ̍ 22 ̍ ̍
20º 59 ̍ 13 ̍ ̍
21º 00 ̍ 14 ̍ ̍
21º 00 ̍ 28 ̍ ̍
20º 58 ̍ 55 ̍ ̍
20º 59 ̍ 01 ̍ ̍
20º 59 ̍ 04 ̍ ̍
20º 59 ̍ 08 ̍ ̍
20º 59 ̍ 20 ̍ ̍
20º 59 ̍ 33 ̍ ̍
20º 57 ̍ 48 ̍ ̍
20º 58 ̍ 40 ̍ ̍
20º 58 ̍ 00 ̍ ̍
20º 58 ̍ 28 ̍ ̍
20º 59 ̍ 11 ̍ ̍

714
733
791
742
738
760
765
760
746
784
772
757
732
716
741
707
702
724
726
727
714
712
735
660
766
708
624

0.22

203.46

0.31
0.35
0.31
0.17
0.17
0.05
0.04
0.05
0.04
0.03
0.50
0.56
0.04
0.11
0.18
0.15
0.06
0.08
0.23
0.18
0.09
0.3
0.54
0.33
0.64
0.42

247
304.46
278.96
187.6
187.6
92.47
78.84
102.68
93.35
85.76
338.91
351.39
77.07
140.32
160.74
174.63
102.97
122.72
205.13
178.62
129.13
242.2
280.06
246.47
354.29
250.27

0.5-3.5
0.4-4.0
0.5-3.7
0.5-3.0
0.5-2.5
0.5-2.5
0.5-2.0
0.5-2.0
0.5-2.5
0.5-3.0
0.2-2.5
0.5-3.5
0.5-4.0
0.5-2.0
0.5-2.5
0.5-2.5
0.5-1.5
0.5-1.5
0.5-1.5
0.5-1.5
0.5-2.0
0.5-2.0
0.5-6
0.5-3.5
0.5-4
0.5-5
0.5-3.5

2640
4960
4550
3720
1190
1360
300
280
450
360
270
5500
7840
480
660
1080
900
360
480
1380
990
360
3300
5940
3960
8320
4620

Materiali i
ndërtimit

Viti i
ndërtimit

Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor

1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975
1972-1975

Gjatë hulumtimit në teren është vërejtur se të gjitha këto akumulime nuk e kanë gjendjen
aktuale të mirë sepse kanë shumë nevojë të mirëmbahen dhe të pastrohen në mënyrë që
ta rrisin kapacitetin ujëmbledhës dhe të jenë sa më funksionale.
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6 DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Ky model të mund të shfrytëzohet edhe për pellgje me karakteristika hidrike të ngjashme.
Pellgu i lumit Blinajë ndodhet në pjesën qendrore të Kosovës ndërmjet koordinatave
gjeografike 20º 57'30'', 21º 04'00'' dhe 42º 28'20'', 42º 33'50'' ka sipërfaqe prej 31.19
km², perimetri i pellgut rreth 32.5 km, gjatësi e pellgut 12.2 km dhe gjerësia mesatare e
pellgut 2.54 km.
Klima e pellgut ujëmbledhës të Blinajës është kontinentale, respektivisht kontinental
malor në pjesën perëndimore e cila ndikon edhe në kushtet e relievit të terrenit. Reshjet
mesatare vjetore (2001-2019) prej 656, mm, temperatura mesatare vjetore 11.21ºC kurse
ajo mujore mesatare sillet nga -1.11 ºC (janar) deri 22.14 ºC (korrik), me rrezatim diellor
1954 h/vit.
Brenda sipërfaqes së pellgut të Blinajës rreth 64% e sipërfaqes është zonë e pyllëzuar,
17.4% zonë bujqësore, 9.25% kullota malore, 6.2% vendbanime dhe rrugë, 3% livadhe,
0.15% zonë ujore.
Lumi më i rëndësishëm është lumi Blinajë i cili formon rrjedhje e tij në jugperëndim të
zonës së studimit. Në një distancë rreth 14.08km. Pellgu ka koeficienti të asimetrisë
0.21, koeficient të meandrimit 1.35, dendësia e rrjetit hidrografik 2.39 km/km²;
Niveli dhe prurjet e ujit janë në varshmëri nga reshjet atmosferike gjatë gjithë vitit (shi
dhe bore).
Brenda pellgut ekziston edhe një numër i burimeve ku kapaciteti i këtyre burimeve të
ujit sillet nga 0.1 deri 7 l/s.
Niveli i ujerave nëntokësor luhatet nga 0.5 deri 20 m.
Brenda rezervatit me rëndësi të veçant “Blinaja” gjenden rreth 33 akumulime të
përcjellura me vepra hidroteknike si: Pendat që janë të ndërtuara nga materiali rrethanor,
gjenden në lartësi mbidetare nga 624 deri në 791 mlm, sipërfaqja akumuluese e tyre
sillen nga 0.03 deri 0.64 ha, thellësia e mesatare e konsideruat është 2 deri 4 m kurse
sipërfaqja shumatore që zënë të gjitha këto akumulime sipërfaqësore është 6.15 hektar
duke mbajte në vete një volum prej 70000 m3. Shumica e akumulime kanë të përcjellura
vepra hidroteknike si: Kapërderdhësa, Shues të energjisë, ventilla për zbrazjen e plotë të
akumulimeve, po ashtu gjenden edhe disa prita malore. Format dhe modelet e
shkarkuesve, kapërderdhësve dhe shuesve te energjisë janë të ndryshëm, por dominon
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forma trapezit. Gjendja momentale e këtyre akumulacioneve nuk është e kënaqshme të
gjitha kanë nevojë të mirëmbahen pastrohen nga erozioni në mënyrë që ta rrisin
kapacitetin e vëllimit të ujit dhe të jenë sa ma funksionale.
Nga analiza e ujërave nëntokësor mund të konkludojmë se:
Ujërat nëntokësore janë pa erë, pa ngjyrë dhe pa shije; Studimi tregon se cilësia e ujit
ndryshon nga vendet në vendet; Ujërat nëntokësore në pellgun lumor të Blinaja janë
alkaline pak të dobët; Sa i përket termave hapësinorë, ndryshimi i parametrave fizikokimikë tregon rritje të vogël drejt pjesës lindore të pellgut; Studimi tregon se cilësia e
ujërave nëntokësorë nga ndotja në të vërtetë nuk është alarmante, por kjo cilësi mund të
përkeqësohet me kalimin e kohës nga operacioni antropogjenik (shkarkimet e ujërave të
zeza, mbeturinat e ngurta, tej-shfrytëzimi i ujit, etj.); Menaxhimi jo adekuat i mbeturinave
të ngurta dhe ujërave të zeza (ujërave të zeza) shkakton shqetësime në cilësinë e ujërave
nëntokësorë (degradimi i mjedisit në përgjithësi).
Monitorimi periodik do të ndihmojë në shmangien e ndotjes dhe kontrollin e cilësisë së
ujërave nëntokësore në këtë pellg;
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C: Pamje gjatë marrjes së mostrave dha matjes së niveleve.

D: Tabela e përpunimit të mostrave
Stacioni/Lloji Data e mostrimit

pH

EC (μS/cm)

Ca²⁺
(mg/l)

Mg²⁺
(mg/l)

Na⁺
(mg/l)

K⁺
(mg/l)

HCO₃⁻
(mg/l)

SO₄²⁻
(mg/l)

Cl⁻
(mg/l)

13 Apri.2015
08 Aug. 2015
SM1 (Burim)
08 Jan. 2016
22 Sept.2019
13 Apri.2015
08 Aug.2015
SM2 (Pus)
08 Jan. 2016
22 Sept.2019
13 Apri.2015
08 Aug.2015
SM3 (Burim)
08 Jan. 2016
22 Sept.2019
13 Apri.2015
08 Aug.2015
SM4 (Pus)
08 Jan. 2016
17 Feb. 2018
22 Sept.2019
13 Apri.2015
08 Aug. 2015
SM5 (Pus)
08 Jan. 2016
22 Sept.2019
13 Apri.2015
08 Aug.2015
SM6 (Pus)
08 Jan. 2016
22 Sept.2019
SP7 (Pus)
17 Feb. 2018
17 Feb. 2018
SP8 (Burim)
22 Sept.2019
Minimum
Maximum
Mesatarja
Devijimi Standart
Koeficienti i variacionit

7.58
7.8
8.03
7.51
6.91
6.94
6.93
7.02
7.03
7.01
7.3
6.82
6.92
7.18
7.49
7.26
6.38
7.21
7.18
7.5
6.69
7.3
7.33
7.57
7.11
6.85
6.5
5.92
5.92
8.03
7.12
0.44
6.16

457
543
531
579
529
461
312
437
353
598
189
773
565
577
642
930
517
802
1008
1038
1092
972
1044
1319
1164
866
184
167
167
1319
666.04
314.05
47.15

48.9
26.9
34.5
14.0
60.9
56.9
64.2
43.7
82.2
146.4
44.9
143.6
97.8
67.4
87.4
95.8
50.7
72.2
75.8
69.8
57.6
97.4
99.4
115.9
89.3
107.9
18.0
19.0
14
146.4
71.02
34.87
49.10

82.06
108.6
72.43
73.1
44.57
33.4
30.87
22.1
10.13
8.1
3.89
12.6
31.4
37.8
34.2
38.9
27.8
108.2
122.6
106.21
89.3
113.4
141.5
121.3
80.6
30.9
9.7
3.1
3.1
141.5
57.10
42.92
75.16

1.741
1.449
1.121
2.06
12.04
10.25
13.22
11.9
2.462
2.377
3.8
9.746
18.53
13.6
15.27
9.59
12.8
18.72
19.26
21.18
38.1
26.44
25.11
32.8
38.4
7.625
4.76
4.99
1.121
38.4
13.55
10.86
80.15

0.046 408.7
pp
457.6
pp
427
0.055 402.7
1.939
244
2.028 221.6
4.231
233
2.77
195.2
0.688 213.5
0.829 393.2
2.2
122.0
0.904 512.4
31.08 274.5
24.2
229.3
27.38
250
23.5
6.6
5.1
298.9
0.732 436.8
0.881 512.4
4.315
491
5.56
500.2
1.948 640.5
3.11
664.9
5.42
683
3.47
585.6
4.85
396.5
3.07
0.08
4.55
84.2
0.046
0.08
31.08
683
6.34
353.05
9.02
188.57
142.25 53.41

117
76.4
62
10.7
129
110
112
41.4
76
69
58.0
11.5
169
129
145
25.56
11.5
161
174
159
90.5
179
248
269
43.31
19.88
3.905
11.3
3.905
269
96.86
72.74
75.10

6.44
28.6
8.6
4.615
8.59
8.59
11.46
9.23
4.3
10.7
4.3
3.55
34.01
17.54
32.9
36.1
16.33
47.98
15.18
60.87
49.7
41.53
16.6
40.8
77.4
36.5
19.5
0.71
0.71
77.4
23.31
19.69
84.46
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